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It is a great pleasure for me to contribute the preface to this book which is dedicated to 
pressing issues of our educational systems and policies. In my opinion, it is high time that we 
reflect on how we can secure a quality and sustainable education cross-nationally for our future 
generations. We have all seen that the issue of “quality in education” has grown in importance. 
But I believe it is not only a question of how to ensure such quality. The key question is also 
which quality should we strive for – especially given the social and environmental concerns we 
share universally? 
I am very proud that this book is the culmination of an enormous collective effort that 
saw many institutions and individuals contribute in several ways to set up the reviewing and 
editing criteria, and methodology to identify the themes and topics of the book. It allowed for 
the different but essential voices of researchers and practitioners to be present and heard. 
Reading through the book reveals the amazing diversity of the fields and concerns of its 
chapters – providing valuable opportunity for researchers, practitioners and decision-makers to 
share and reflect on their experiences.  
On a final note, I would like to thank the editorial team and the authors. Their efforts, 
expertise and spirit of cooperation made it possible to produce such a valuable work. The 
authors were a real motivation and key in establishing the need and value of the book. Last but 
not least, reviewers had an essential role and therefore merit sincere appreciation. 
I am confident that the readers will find the book learned and insightful.   
Prof. Omar Halli  










On behalf of the first International Conference on Education Quality (ICEQ, 2018) 
Scientific and Organising Committees, I am delighted, as an Honorary Visiting Professor at the 
University of Ibn Zohr (UIZ), Agadir, to be invited to write this foreword. This book, which 
speaks to all who have an interest in international perspectives on quality in education, 
embraces 29 selected chapters, stemming from papers presented at the ICEQ 2018, held in 
ENCG (Business School), Agadir, Morocco in March 2018. Proceedings were chaired by 
Professor Abeldaziz Bendou, UIZ, Vice-President for International Cooperation & Scientific 
Research alongside the co-chairs, Dr Mustapha Aabi of UIZ and Michael Reed, an Honorary 
Senior Fellow of the University of Worcester, United Kingdom and a Visiting Professor at UIZ. 
It was a pleasure to meet the committee and all the authors individually and I was fortunate to 
be able to listen to the many high calibre presentations, which combine to form this publication. 
Of course, it is important to establish that the concept of ‘quality’ in education, is highly 
contested in the literature and rarely defined in policy. The authors do not assume an agreed 
understanding of what constitutes quality or suggest that quality is something tangible and 
objective, that can be known, recognized, measured or easily achieved (Dahlberg, Moss and 
Pence 2013). Instead, they acknowledge that it is a subjective and constructed concept, 
dependent on a plethora of values, beliefs and interests, rather than an objective and universal 
reality. As Dahlberg et al. succinctly state, ‘the subcultures and plurality of values in societies 
often mean that no one definitive definition of quality exists. It is a relative concept that varies 
depending on one’s perspective…Indeed quality is both a dynamic and relative concept so that 
perceptions of quality change as a variety of factors evolve, (Dahlberg et al.,2013, p.6). This 
book provides the reader with opportunities to think about, question, and contest the notion of 
quality under four key themes - School Reform, Higher Education, Teaching, Curriculum and 
Instruction.  
Alexander (2000, p.5) argues that a deeper understanding of educational policy can only 
be gained ‘by reference to the web of inherited ideas and values, habits and customs, institutions 
and world views which make one, or one region, or one group distinct from another. This 
sentiment was reflected by the internationally diverse range of prominent keynote speakers, at 
the ICEQ 2018, Professor Mohammed Abousallah, Secretary General from the Moroccan 
Ministry of Education, who opened the Plenary session, speaking about quality assurance in 
Morocco; Associate Professor Alma Fleet, from Maquarie University, Australia, who inspired 
delegates with a keynote on Contextualizing problem-solving and the concept of professional 
inquiry; and Kenneth R. Bartlett, Professor of Human Resource Development University of 
Minnesota in the USA, promoted critical reflection with his lecture Quality in Education – The 
Required Integration of Organizational Leadership, Policy, and Development, highlighting that 
the focus on quality in education has heightened awareness of the recognized connections 
between leadership, policy, and the effective leadership of organizations that deliver learning 
across the lifespan.  The final day of the conference welcomed Fabrice Henard, an International 
Consultant, who drew attention to Quality Teaching and Learning in Higher Education 
Contexts, and closed with a stimulating keynote in French, relating to Institutional Evaluation 
in Higher Education as a lever towards raining quality delivered by Rached Boussema, The 
University of Tunis El Amar, Tunisia.   
The ICEQ (2018) aimed to border-cross through the shared domain of interest in Quality 
of Education into different theories, disciplines and paradigms as the keynotes were joined by 
 iii 
128 participants from 22 different countries, representing 5 continents. The rich array of 
chapters in these volumes, reflects the inclusive ethos of ICEQ 2018 which intentionally 
crossed social, cultural and linguistic borders to create an international ‘community of practice’ 
(Wenger, 1998). Chapters stem from as far afield as Croatia, the United Kingdom, the Kingdom 
of Morocco and the Republic of Yemen. This book is based on the premise that, regardless of 
the paradigms, research is concerned with enabling the emergence of new understandings, 
insight and knowledge. It asserts that the research enterprise is not the sole remit of university-
based academics or those with doctoral degrees but embraced reflective practitioners as well as 
postgraduate students. We invite readers to engage with the rich tapestry of content across the 
four volumes:  
1. Teaching - a volume revolving around issues of quality in pedagogy, gender equality 
and female empowerment; 
2. School Reform - where authors primarily seek to investigate the relationship of the 
national efforts in Moroccan context, to improve quality and how quality might look in 
the schools themselves;   
3. Curriculum and Instruction - focusing on innovation and research within a number of 
disciplines and educational levels; 
4. Higher Education - based on opportunities and challenges in higher education, ranging 
from improving the quality of the curriculum to the impact of innovative technologies; 
Each volume provides a powerful tool for critical reflection across social, cultural, 
historical and linguistic boundaries, and includes chapters in French, Arabic and English. 
Sharing and constructing knowledge is viewed by the International Quality in Education team 
as a political and social responsibility, and we hope, as readers, that you take upon yourselves 
to join us in this ambitious endeavor, ultimately leading to capacity building across a range of 
contexts. Readers are invited to reflect on their own spaces and places and not to assume all is 
well with the world they professionally inhabit. Mac Naughton, (2003) purports that; ‘Critical 
reflection is dialogic. It requires social connections with others, conversations with others, 
support from others, colleagues willing to spend time with you and a chance to share ideas and 
possibilities with others’ (p.5). The chapters in these volumes are based on the premise that 
quality in education is relational and contextual, involving complex interactions between 
systems, processes and people. The book and the ICEQ conferences reinforce the need for 
further research and more international collaboration relating to quality in education.  
The production of this book is located within a multi-layered landscape. It has evolved 
from a rigorous process of meaning-making and dialogue between the contributors, the 
conference delegates and indeed for the ICEQ organizers and scientific committees. It only 
remains to acknowledge the contribution of all those who contributed to the ICEQ (2018) 
conference, the Scientific Committee, the Organizing Committee, the President and Vice-
President of the University of Ibn Zohr and to those who have been involved in the development 
and editing of this book.  All authors, and the editorial team, are to be commended for their 
concerted efforts. I look forward to the future publication of the first edition of an International 
Journal of Education Quality (IJEQ) as well to being involved in the organization of the 
forthcoming annual International Conferences on Educational Quality.  
                                                                
Dr. Caroline A. Jones  
University of Warwick and University of Ibn Zohr, ICEQ (2018) Co-chair 
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The four volumes of this book provide an important vehicle for authors to share their 
insights into the nature of educational ‘quality’ and how this is realized within their local 
context. Quality contributes to increasing individual productivity, which in the end promotes 
collective productivity. How to proceed with education quality has been though a matter for 
debate; one on which researchers and practitioners seem to have agreed to disagree. It is only 
natural that quality as a general concept, will necessarily involve different views and opinions 
since concepts are often the subject of controversy and debate. Different frames of reference 
have been proposed defining quality. Some, including the World Bank and EFA’s scorecard 
led by UNESCO, would associate it with outcomes, others with standards; some would focus 
on the philosophy of continuous improvement, others on the tools and techniques to do so, 
varying also in terms of purpose immediacy from short-term expediency to the long-term 
quality improvement.  
It is perhaps inevitable that changing economic, social and political factors will always 
define and redefine such concepts. For our education systems to work, they need to be re-
thought by drawing upon the existing economic and social affordances existing in each 
community. In her study of education quality in the Arab region, Morgan (2017: 512) claims 
that its failure may due to international hegemonic education forms that are blind to the local 
context, concluding that “improving educational quality in the [Arab] region entails creating 
responsive approaches grounded in political and socio-economic contexts”. But the question 
remains as to how these concerns will be articulated using local voices that are expressly 
drawing upon the import of localized mediations of values, principles, resources along with 
their interfaces with wider social, resource based and policy considerations.  
The pedagogical approaches, school reform, curricula and innovation that are deemed 
appropriate for the local context are some of the most common issues that fuel the discussion 
in this book. This collection provides an important insight composed by an educator and 
comprising of opinion pieces and empirical research that shine a light upon local needs and 
challenges. With this in mind, the goal for this book is to set a road map in order to amplify 
local needs and capabilities in the global education agenda.  
Innovation and research of curriculum and instruction within a number of disciplines and 
educational levels represented the majority of chapters in this series, ranging from improving 
the quality of the curriculum—both in instructional modules and evaluation--to the impact of 
innovative technologies.   
An example of the latter is by Amal Benattou, who discusses a design approach to the 
use of technology in courses that involves students as collaborators. Through having them 
support the creation of an e-learning system, he assesses the learning impact and motivation as 
positive, thereby encouraging a more long-term approach to learning and lessening dropout of 
use from the majority of current technology systems. 
Farida Bouachraoui and Aicha Lehiany look to the research literature on the use of 
Information and Communication Technologies in higher education, using involvement by 
stakeholders and impact on learners as key indicators of effectiveness. They seek to develop a 
frame of reference for effective teaching and learning within a Moroccan higher education 
context and how these technologies can have a positive impact on students. 
Turning to evaluation work in mathematics, Salek Ouailal and Naceur Achtaich address 
the use of technology-based evaluation with large numbers of students.  While this may be seen 
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as a solution, they remind us that humans must intervene in order to influence student learning 
and encourage consideration of the complexity of the teaching/evaluation process within 
courses in their discipline. 
Abderrahim Mimouni and Youssef Tamer review Digital Game-based Quizzes (DGBQs) 
for use in classrooms with such systems as Socrative, Quizlet, Quizziz and Kahoot: all using 
digitalization and game qualities for quizzing students as types of formative assessments.  
Arguing that these DGBQs have been introduced to motivate students and support their 
learning, they review the literature and emphasize the importance of using them reflectively in 
relation to learning goals. 
Introducing Competency-Based Language Teaching as an approach for foreign language 
instruction in the Algerian context, Farouk Bouhadiba offers a review of recent history of higher 
education and English language instruction, offering some suggested strategies for the 
introduction of Competency-Based Language Teaching in his country. 
Mohsine Wahib and Tamer Youssef review self-regulatory learning within the context of 
technology use in classes for English as a Foreign Language.  Different types of technology 
were surveyed with undergraduate students in terms of self-regulatory skill development as a 
pilot for an online self-reporting questionnaire.  Their results suggest that students experience 
technology as supporting such self-regulation and a valuable learning tool to that end. 
Abdo Saleh Mohessine Albahooth researches the alignment of engineering lessons in 
math books used in basic education (Grades 3-5) in Yemen with the U.S. National Council of 
Teachers of Mathematics’ standards.  Using the engineering item from the curriculum as the 
unit of analysis, (he) found that there was poor alignment between the two with some of the 
standards sub-criteria missing from the engineering curriculum. 
Mohammad Hassan Al-Faraji investigates the measurement of mental skills in 
mathematics exams in secondary schools in Yemen, seeking to research the skills outlined by 
Bloom’s taxonomy as memorizing, understanding, practice, analysis, composition and 
evaluation.  Using descriptive and analytic approaches, he finds that almost 2,000 exam 
questions from the mathematics curriculum emphasize understanding, application, and analysis 
with a decline in quality. 
Researching instructional impact on dictation skills of students in first-year coursework 
in higher education in Yemen, Himyer Yahya Mohammed Mohammed Al-Aa’wer created three 
modules for students in comparison to the traditional approaches to teaching.  Looking at 
student academic achievement, he found that the innovative modules were significantly more 
effective in student learning. 
Mohammad Nayef Ayasrah addresses the design of instruction in Arabic language 
classes, creating three modules for 10th grade students blending creative thinking and self-
concept.  Comparing students who were introduced to these modules to those taught in a more 
traditional manner, he finds that students have significantly greater gains in creative thought 
and self-concept in the modules, concluding by offering some suggested workshops and 
trainings for teachers. 
 
 
Prof. Dr. Devin Thornburg, Adelphi University  
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Vers une nouvelle approche d’ingénierie 
d’apprentissage des systèmes d’apprentissage en ligne 
                                                    Amal Battou 
Université Ibn Zohr, Maroc 





Le présent travail se donne comme objectif de proposer une nouvelle 
démarche d’ingénierie pour assurer la qualité de l’apprentissage et 
favoriser l’apprentissage à long terme. Cette démarche consiste à 
combiner deux approches : L’approche Agile Learning Design et 
l’approche centrée sur l’apprenant, lors de la mise en place d’un système 
adaptatif d’apprentissage de compétence pour assurer la qualité de 
l’apprentissage. Pour montrer la pertinence de cette approche, un système 
d’apprentissage en ligne est mis en œuvre en collaboration avec quelques 
étudiants et respectant les paradigmes de l’approche proposée. Les 
résultats préliminaires du présent travail montrent, clairement, que 
l’implication de l’apprenant dans la mise en place des systèmes 
d’apprentissage et dans l’acquisition des connaissances, améliore la 
qualité de l’apprentissage et maximise la motivation des apprenants. Ceci 
aurait un impact positif et direct sur l’encouragement de l’apprentissage à 
long terme, et la minimisation du taux d’abondants dont souffre, 
actuellement, la majorité des systèmes d’apprentissage en ligne. 
 
Mot clés : Ingénierie d’apprentissage, Apprentissage à long terme, 




This particular work aims to propose a new engineering approach to 
improve learning quality and to promote long-term learning. This 
approach is founded on the balanced combination of two approaches—
Agile Learning Design and Learner-Centred Design—to improve learning 
effectiveness and ensure learning quality in an adaptive competency-
based learning system. To prove the relevance of this approach, an online 
learning system is implemented with the collaboration of a number of 
students and respecting the paradigms of the proposed approach. The 
preliminary results of this work show that learner involvement in setting 
up e-learning systems and in acquiring knowledge improves the quality of 
learning and maximizes learner motivation. This has a direct impact on 
encouraging long-term learning and minimizing the dropout rate of the 
majority of existing e-learning systems. 
 
Keywords: Learning quality, Agile learning design, Learner-centred 









  Incontestablement, les systèmes d’apprentissage adaptatifs offrent de nombreuses 
opportunités pour soutenir l’apprentissage et la formation en ligne, depuis la gestion du processus 
d’apprentissage et de formation jusqu’au suivi du processus d’évaluation. En outre, la plupart de 
ces systèmes fournissent un contenu pédagogique qui peut être spécifiquement adapté pour 
répondre aux besoins individuels des apprenants à un moment donné. Toutefois, l’ingénierie de 
ces systèmes a vacillé entre plusieurs approches pédagogiques et ingénierie d’apprentissage voire 
des standards. En plus, la plupart de ces systèmes se focalisent sur l’enseignant et le contenu au 
détriment de l’apprenant et mettent l’accent sur les objectifs au lieu des compétences. 
  De nombreux auteurs soulignent que la formule didactique basée sur des conférences où 
l’enseignant enseigne (enseigner ou parler ou donner des cours) pour assurer des objectifs et où 
les apprenants accumulent les connaissances n’est plus adéquate. L’utilisation des technologies, 
s’inscrivant dans un nouveau paradigme, encouragent les apprenants à chercher, eux-mêmes, la 
connaissance et à accéder au savoir tout en respectant les conseils et les consignes de leur 
enseignant (Prensky, 2008). 
  En effet, avec la propagation des contenus, des cours en ligne et des activités de formation, 
l’apprenant doit jouer un rôle efficace et être un agent du changement en prenant part à la mise en 
place des systèmes d’apprentissage en ligne et à son apprentissage. Il ne doit plus uniquement 
suivre le changement ni être un simple agent réceptif qui attend les connaissances de l’enseignant. 
L’apprenant doit être plus productif en participant à la construction de ses connaissances et, 
particulièrement, de ses compétences. 
  Plusieurs auteurs (Blumberg, 2012; Matlin, 2002; Sternberg, Grigorenko, 2002) affirment 
que lorsque l’accent est mis sur l’apprenant, les taux de rétention des apprenants sont plus élevés 
et les diplômés sont mieux préparés que les apprenants formés traditionnellement. Pareillement, 
lorsque l’apprenant prend un rôle important dans le processus de son apprentissage, ceci va 
permettre de maximiser sa motivation, réduire les taux de décrochage ainsi qu’encourager 
l’acquisition et la rétention à long terme. Bransford, et al. (1999) affirment que les 
environnements impliquant les apprenants sont susceptibles d’être plus efficaces pour 
l’apprentissage que les environnements comportant des activités d’apprentissage formelles en 
classe. En effet, ces environnements portent une attention particulière aux connaissances, aux 
compétences et aux attitudes développées par les apprenants lors de la réalisation d’une activité 
pédagogique. 
  Le présent chapitre s’intéresse à la combinaison de deux approches : Agile Learning 
Design (Agile LD) et l’approche centrée apprenant lors de la mise en place d’un système 
adaptatif d’apprentissage de compétence. Ainsi, nous allons commencer par mettre le point sur 
quelques approches d’enseignement qui existent dans la littérature, à savoir l’approche centrée 
enseignant, l’approche centrée sur l’apprentissage et l’approche centrée apprenant. Puis, nous 
allons découvrir l’approche par objectif et l’approche par compétence tout en discutant leurs 
caractéristiques. Nous allons étudier par la suite, l’intérêt d’intégrer une approche centrée sur 
l’apprenant dans l’approche Agile LD. Après, nous allons présenter une étude de cas basée sur la 
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combinaison de l’approche Agile LD et l’approche centrée sur l’apprenant. La dernière partie 
présente, quant à elle, les résultats préliminaires de ce travail. 
De l’enseignant et l’apprentissage à l’apprenant 
  La relation enseignant/apprenant ainsi que la gestion de transmission et de construction du 
savoir dépendent étroitement de la théorie d’apprentissage adoptée (behaviorisme, cognitivisme, 
constructivisme, socioconstructivisme). Ainsi, plusieurs approches ont vu le jour régissant la 
gestion de l’enseignement/apprentissage et définissant le rôle et l’implication de chaque acteur 
dans le processus d’acquisition. Nous allons présenter, ci-dessous, les approches les plus 
répandues dans la littérature. 
Approche centrée enseignant 
Issue de l’approche behavioriste, elle place l’enseignant au centre de l’attention. Ainsi, 
l’enseignant est le chef suprême de la démarche d’enseignement/apprentissage. L’enseignant est 
transmetteur de savoir et de connaissances. Il définit les objectifs des cours, présente, décrit, 
schématise, planifie et évalue, etc. L’apprenant est, quant à lui, passif, à l’écoute. Il assimile et 
essaie de reproduire les connaissances transmises. 
L’acquisition des connaissances s’effectue par phases consécutives. Le passage d’un 
niveau de connaissance à un autre s’opère par des renforcements positifs des réponses et 
comportements attendus. De ce fait, l’enseignant répète une notion une ou plusieurs fois lorsqu’il 
constate, à travers le comportement observé, que la notion en question n’est pas assimilée par les 
apprenants. De même, il a pour tâche de concevoir des exercices progressifs, de guider les élèves 
dans leurs réalisations et de leur communiquer les rétroactions nécessaires à la prochaine étape 
(Chekour & Laafou & Janati-Idrissi, 2015). 
Cette approche a suscité beaucoup de polémique, voire critiques. Parmi ces critiques, nous 
citons la minimisation du rôle de l’apprenant qui ne peut que suivre l’ensemble des démarches 
préconisées par l’enseignant sans prendre en compte ni ses connaissances ni son style 
d’apprentissage. En plus, cette approche ne favorise pas la mise en œuvre du savoir pour apporter 
des éléments de réponse à des situations réelles, ainsi que l’apprentissage à long terme. 
Approche centrée sur l’apprentissage  
Pour cette approche, la responsabilité de l’apprentissage est partagée par les deux acteurs 
de l’apprentissage : l’enseignant et l’apprenant. Elle met l’accent plutôt sur le contenu qui est mis 
au profit des apprenants. Le rôle des enseignants passe de la transmission simple des 
connaissances à la réalisation d’activités plus importantes. Ils deviennent concepteurs 
d’environnement d’apprentissage, qu’ils évaluent et améliorent en permanence, et continuent à 
enseigner, guider, servir de mentors et à évaluer les apprentissages des apprenants (Boggs, 1999). 
L’apprenant, dans cette approche, est plutôt actif et a, plus ou moins, des responsabilités 
et la totalité de l’apprentissage se fait en partenariat et sous la supervision de l’enseignant. Ainsi, 
les objectifs éducationnels, les processus d’apprentissage et les méthodes d’évaluation deviennent 
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une responsabilité commune destinée à l’amélioration de l’apprentissage. Enseignants et 
apprenants créent ainsi une relation synergique dont bénéficient les deux parties (Kaufman, 2002).  
L’évaluation des connaissances est préparée par les apprenants en collaboration avec les 
enseignants. Elle s’opère par des questions et des problèmes permettant, ainsi, aux apprenants de 
développer leurs compétences d’auto-évaluation et d’évaluation par les pairs. 
Approche centrée apprenant  
Différents termes ont été utilisés pour designer ce concept. Ainsi, dans la littérature, les 
termes Learner-centered approach dont l’équivalent est « l’approche centrée sur l’apprenant », ou 
Student-centered approach traduite par « approche centrée sur l’étudiant», sont couramment 
utilisés pour concevoir cette approche. Le terme approche centrée sur l’apprenant sera utilisé à 
travers ce travail, même si certains auteurs utilisent d’autres termes. 
L’approche centrée sur l’apprenant implique des méthodes d’enseignement qui font 
passer l’attention des acteurs de l’enseignement, de l’instructeur et du contenu à l’apprenant. 
L’approche centrée sur l’apprenant défie le rôle habituel de l’enseignant comme étant la personne 
qui définit quoi, quand et comment l’apprentissage va se dérouler (Spencer, 1999). Ainsi, cette 
approche met l’accent sur l’activité et la responsabilité de l’apprenant plutôt que sur le contenu, 
en le plaçant au centre de tout le processus d’enseignement/apprentissage, et en l’engageant 
activement dans des tâches à effectuer. 
Conformément à ce qui précède, Stewart et al. (2009) affirment que les apprenants 
doivent participer activement au processus d’apprentissage. Ils doivent discuter, lire, écrire, 
résoudre des problèmes, analyser, évaluer et synthétiser. De plus, les apprenants doivent être 
coopératifs et participer à des tâches en groupe. Par conséquent, le rôle des instructeurs est celui 
de facilitateur de l’apprentissage et de la formation. Ils doivent attirer tous les apprenants, guider 
et mettre l’accent sur le débat tout au long des cours. En ce qui concerne les apprenants, ils 
doivent être des contributeurs coopératifs et pas seulement des auditeurs. 
En outre, Stevens (2013) affirme que dans l’adoption d’une approche centrée sur 
l’apprenant, les apprenants sont proactifs et indépendants, responsables à la fois de ce qu’ils 
apprennent et de la façon dont ils apprennent. Le cours offre un cadre souple, un environnement 
favorable et une culture d’apprentissage collaborative, avec des enseignants guidant les 
apprenants dans leur apprentissage en tant que mentors, en mettant l’accent sur le développement 
de la pensée critique, la résolution de problèmes et les compétences de recherche. Ceci leur 
permet de devenir des apprenants efficaces tout au long de leur vie. 
Pour incorporer le concept centré sur l’apprenant dans la conception du programme et de 
l’enseignement et le développement des systèmes éducatifs, plusieurs principes sont cités dans la 
littérature. Les principes centrés sur l’apprenant sont divisés en ceux se référant aux principes 
cognitifs et métacognitifs, motivationnels et affectifs, développementaux et sociaux et individuels. 
Assurément, l’approche centrée apprenant a montré ses prouesses. Toutefois, cette 
approche ne peut être adoptée pour tout système d’apprentissage. Adoptant le même avis, Scaife 
et al. (1997) considèrent que cette approche peut être efficace pour une équipe qui comprend des 
utilisateurs majeurs, mais plus discutable lorsque l’on négocie avec des étudiants, des adolescents 
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ou des enfants. Il ne faut pas croire, ainsi, qu’un étudiant a le temps, les connaissances et 
l’expertise nécessaires pour participer à un modèle de design collaboratif et participatif. 
Récapitulatif 
De la lecture des différentes approches présentées ci-dessus, l’approche centrée 
enseignant s’avère dépassée, puisqu’elle considère l’apprenant comme une boite vide dépourvu 
de tout savoir et de connaissances. En plus, elle ne prend pas en considération les différents 
profils d’apprenants ni leurs connaissances antérieures. Ce qui risque de minimiser la motivation 
des apprenants et d’augmenter les taux d’abandon. La deuxième approche, met l’accent sur le 
contenu plus que l’apprenant et l’enseignant. Ces deux acteurs sont considérés comme partenaires 
dans la construction des connaissances. Toutefois, cette approche ne favorise pas l’acquisition 
des compétences, puisqu’elle est centrée sur le contenu. 
L’approche centrée apprenant est l’approche la plus proche de notre vision, notamment 
pour l’enseignement des matières de la discipline informatique. Cette approche ne permet pas 
uniquement juste d’acquérir des connaissances, voire des compétences, mais plutôt d’acquérir le 
savoir à apprendre. Grâce à l’adoption de cette approche, nous pouvons maximiser la motivation 
puisque l’apprenant est le responsable de la construction de son savoir. En outre, cette approche 
encourage le travail collaboratif et l’évaluation n’est qu’une étape dans le processus 
d’apprentissage. 
Dans ce qui suit, nous allons présenter les deux approches pédagogiques par objectifs et 
par compétences tout en étudiant leurs caractéristiques et leurs divergences. 
Des objectifs aux compétences 
Pédagogie par objectifs  
La pédagogie par objectifs dite aussi approche traditionnelle, est une approche mettant 
l’accent sur les objectifs pédagogiques. La définition de cette approche ne peut se faire sans 
passer par la définition d’un objectif pédagogique qui représente une performance à acquérir par 
l’apprenant avec l’aide de l’enseignant. Cette performance ne peut s’opérer qu’avec l’activité de 
l’enseignant et de l’apprenant et doit être observable, mesurable et évaluable. 
La pédagogie par objectifs met en avant l’acquisition des connaissances et du savoir-faire. 
Le rôle de l’enseignant, selon cette approche est celui de l’expert du domaine d’apprentissage qui 
a la responsabilité de faire acquérir à l’apprenant les connaissances et le savoir à travers les 
matières enseignées en classe. L’enseignant est le responsable de la planification des contenus à 
présenter aux apprenants, l’organisation des enseignements et de l’évaluation des connaissances à 
la fin de l’acquisition. 
L’apprenant, quant à lui, est un acteur passif ne participant pas à la construction de ses 
connaissances et de son savoir-faire; ses connaissances et ses expériences antérieures ne sont pas 
prises en compte dans le processus d’apprentissage. Pour cette approche, les contenus sont 
formulés en termes d’objectif général à atteindre par le biais de plusieurs objectifs intermédiaires, 
secondaires et opérationnels pour rendre l’enseignement plus accessible à l’apprenant. 
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L’inconvénient majeur de cette approche est que l’apprenant ne peut pas mettre en œuvre 
les connaissances et les savoir-faire acquis pour traiter des situations complexes de la vie 
quotidienne et professionnelle (UNESCO, 2016). Deronne (2012) souligne aussi, que cette 
approche fragmente les savoirs à apprendre au point que l’apprenant s’égare de l’objectif 
principal de l’apprentissage. Ajoutons à ceci, que l’apprenant acquiert la connaissance et le 
savoir-faire sans savoir quel lien a son apprentissage avec la vie de tous les jours, et comment 
mettre en œuvre son savoir. D’où, l’orientation des acteurs de l’enseignement vers l’approche par 
compétence, sujet du paragraphe suivant. 
Approche par compétence  
L’émergence de l’approche par compétence dans le domaine de l’apprentissage a permis 
de pallier aux limites de l’approche par objectifs. Le terme compétence, dans le domaine de 
l’apprentissage, est une notion qui n’échappe pas à l’ambiguïté. Une classification des 
significations de ce terme a été développée pour montrer qu’il peut avoir plusieurs significations 
en fonction du but dans lequel il est utilisé (Hoffman ,1991). Nous présentons, ci-dessous, 
quelques définitions les plus récurrentes dans la littérature : 
Paba (2017) considère qu’une compétence est une capacité d’action efficace face à une 
famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose, à la fois, des connaissances 
nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et 
résoudre de vrais problèmes. Selon cet auteur, l’acquisition d’une compétence est conditionnée 
par l’acquisition des connaissances et l’habilité à les utiliser convenablement. 
Romainville (1998) estime qu’une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de 
savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir, qui permettront, face à une catégorie de 
situations, de s’adapter, de résoudre des problèmes et de réaliser des projets. 
Pour De Ketele (1993), la compétence est un ensemble ordonné de capacités et d’activités 
qui s’exercent sur des contenus dans une catégorie donnée de situations pour résoudre des 
problèmes posés par celles-ci. Pour cet auteur, la compétence se définit par quatre éléments 
structurels : la capacité, les activités, le contenu et la situation. Les trois premiers éléments sont 
agencés pour proposer des solutions à une situation à problème. 
De l’analyse de ces définitions, nous pouvons constater que le terme récurrent est celui de 
résoudre des problèmes d’une situation donnée. Ce qui constitue l’objectif ultime de l’approche 
par compétence. Ainsi, de ces définitions, nous pouvons conclure que l’approche par compétence 
est une approche pédagogique qui met l’accent sur les performances et les capacités acquises par 
l’apprenant pour donner des solutions à une situation donnée. 
L’approche par compétences met l’accent sur l’aptitude de l’apprenant à pratiquer ce qu’il 
a acquis lors de son apprentissage dans des situations et des contextes complexes. 
L’apprentissage se fait par l’apprenant lui-même. L’enseignant devient un accompagnateur qui 
guide l’apprenant et l’oriente à utiliser ses connaissances en vue de résoudre des problèmes. 
Perrenoud (2000) définit cinq principes fédérateurs pour enseigner selon l’approche par 
compétence : 
ü Créer des situations éducatives porteuses de sens et d’apprentissages ; 
ü Les différencier pour que chaque apprenant intervienne dans le volet adéquat à son profil ; 
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ü Développer une évaluation formative et une régulation interactive en situation et ce en 
travaillant sur les objectifs obstacles ; 
ü Maitriser les effets de relations intersubjectives et de la distance culturelle sur la 
communication didactique ; 
ü Individualiser les parcours de formation dans le cycle d’apprentissage. 
Récapitulatif 
L’approche par compétences que nous avons présentée dans le paragraphe précédent, met 
l’accent sur les résultats d’apprentissage peu importe le procédé d’acquisition. Et ce, 
contrairement à l’approche par objectif, qui se base essentiellement sur les contenus de l’offre 
d’enseignement. 
De l’étude de ces deux approches, nous pouvons constater que l’acquisition des 
compétences est une perspective de l’acquisition des connaissances. En effet, l’approche par 
compétence représente un mouvement qui est venu pour affronter ou, plutôt, pour dépasser les 
différentes critiques de la pédagogie par objectifs (Bouallag, 2014). 
Dans ce qui suit, nous allons présenter une nouvelle approche proposant la combinaison 
des points forts de l’approche Agile LD et de l’approche centrée apprenant pour assurer 
l’apprentissage des compétences. 
Combinaison de l’approche Agile LD et l’approche centrée apprenant 
D’après nos lectures de la littérature et nos travaux sur les modèles d’ingénierie (Battou, 
2016), l’approche Agile LD incite à la collaboration des apprenants dans le processus 
d’ingénierie pédagogiques des systèmes d’apprentissage. L’approche centrée apprenant quant à 
elle, prône l’implication des apprenants dans le processus de leur apprentissage. Ainsi, ces deux 
approches s’alignent sur le fait que les apprenants doivent jouer un rôle efficace et être des agents 
du changement en prenant part aussi bien au processus d’ingénierie des systèmes pédagogiques 
qu’aux processus d’apprentissage. L’apprenant ne doit plus se limiter au rôle d’« agent réceptif » 
qui attend des concepteurs de lui créer des systèmes d’apprentissage ne répondant pas à ses 
besoins, ni de ses enseignants qu’ils lui transmettent les connaissances. Il doit être actif et 
davantage productif en participant à la mise en place des systèmes d’apprentissage et à la 
construction de ses connaissances et de ses compétences. 
À l’inverse de ce que l’on peut comprendre, l’approche centrée apprenant n’est pas 
synonyme de disparition du rôle de l’enseignant. C’est plutôt une restructuration de son rôle, de 
ses techniques et des objectifs d’enseignement. Le rôle ainsi adopté par les enseignants, ici, est 
celui de facilitateur de l’apprentissage et de la formation. Ils doivent attirer les apprenants, guider 
et mettre l’accent sur le débat tout au long des cours. En ce qui concerne les apprenants, ils 
doivent être des contributeurs coopératifs. 
Comme nous pouvons le voir, l’approche centrée sur l’apprenant est en ligne avec la 
pratique de l’approche Agile LD. En effet, les deux approches ont beaucoup de similitudes telles 
que la focalisation sur les apprenants et leurs besoins, l’encouragement de la communication et la 
collaboration entre apprenants et enseignants, ainsi que l’utilisation des processus adaptatifs et 
itératifs pour atteindre les objectifs. 
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Cependant, certains auteurs comme Blomkvist (2005) et Fox et al. (2008) affirment que 
même si l’approche Agile LD et l’approche centrée sur l’apprenant sont compatibles, ily a des 
différences. À titre d’exemple, nous évoquons le concept d’implication des apprenants. Dans la 
conception centrée sur l’apprenant, les apprenants impliqués dans le processus de conception sont 
les mêmes apprenants qui interagiront avec le système en dernier. Pour l’approche Agile LD, les 
apprenants impliqués dans le processus de conception ne sont pas nécessairement les utilisateurs 
finaux du système. Cela peut affecter l’efficacité de l’apprentissage car les apprenants finaux ne 
sont pas ceux qui ont été impliqués dans le processus de conception. 
Blomkvist (2005) présente trois approches pour expliquer comment le design centré sur 
l’apprenant peut s’intégrer avec l’approche Agile LD. 
ü Intégrer les pratiques de conception centrées sur les apprenants dans la méthodologie de 
développement agile ; 
ü Appliquer les pratiques de l’approche Agile LD dans un cadre de conception centré sur 
l’apprenant ; 
ü Combinaison équilibrée de l’approche Agile LD et de l’approche centrée sur l’apprenant. 
L’étude des trois méthodes d’intégration, nous a conduit à choisir la troisième parce 
qu’elle correspond à nos objectifs. En effet, cela nous permet de combiner les pratiques les plus 
utiles de l’approche Agile LD et celles de l’approche centrée sur l’apprenant pour réaliser le 
développement d’un système d’apprentissage interactif et adaptatif. En plus de ces deux 
approches, nous comptons adopter l’approche par compétence par la création de situation à 
problème, où l’apprenant est sollicité à donner des solutions en se basant sur des supports 
pédagogiques mis à sa disposition dans le système. 
Ainsi, l’apprenant est une partie prenante de la constitution de ses connaissances et de ses 
compétences. L’enseignant est facilitateur en procurant des cours bien ciblés et en discutant avec 
l’apprenant les états d’avancement. 
Vers un système interactif et adaptatif d’apprentissage de compétences basé sur 
l’approche Agile-centrée-apprenant 
Dans cette section, nous illustrons certaines fonctionnalités de notre système interactif 
adaptatif d’apprentissage basé sur l’approche Agile-centrée-apprenant que nous avons proposée 
ci-dessus. 
Contexte du travail 
L’objectif de notre recherche est de proposer un environnement interactif permettant aux 
apprenants d’accéder à des contenus adaptatifs afin d’acquérir des compétences dans un domaine 
donné. Comme le système à mettre en œuvre se veut être centré-apprenant, nous avons effectué 
une étude relative à l’usage des moyens de technologie ainsi que les pratiques des étudiants dans 
le domaine de l’enseignement en ligne. Pour cela, nous avons procédé à une analyse des données 
reposant sur les réponses à un questionnaire mis en ligne et soumis aux étudiants de l’université 
Ibn Zohr d’Agadir. Dans ce qui suit, nous présentons la démarche adoptée pour la collecte des 
données des étudiants universitaires, le terrain d’expérimentation ainsi que le protocole de 
l’enquête. 
Vers une Nouvelle Approche d’Ingénierie d’Apprentissage                                                 Amal Battou  
 
 14 
Terrain d’expérimentation  
La population questionnée dans le cadre de cette étude est celle des étudiants de 
l’université Ibn Zohr d’Agadir. Nous envisageons dans un futur proche d’élargir notre échantillon 
et de nous ouvrir, par la suite, sur les universités du Maroc. 
Protocole d’enquête  
Pour recueillir les informations nécessaires à notre recherche, nous avons utilisé un 
questionnaire qui se compose de trois parties : 
ü Informations personnelles (âge, données démographiques, niveaux d’études, etc.), 
ü Accès et utilisation du matériel multimédia (Ordinateur, smartphone, tablette, Internet, 
etc.), 
ü Apprentissage (Cours en ligne, plate-forme d’apprentissage en ligne en anglais Learning 
Management System (LMS), Mooc). 
Les résultats de cette étude, nous ont permis de définir les profils des participants et de 
collecter des informations sur leurs pratiques et compétences par rapport à l’usage des TIC et 
leurs expériences d’apprentissage. 
Notons que les résultats de ce questionnaire ainsi que l’analyse des données y afférent, ont 
été sujet d’un travail scientifique antérieur (Afa & Battou & El hourre & Baz, 2017). 
L’environnement proposé 
Après avoir recueilli le maximum d’informations sur les apprenants éventuels de notre 
système, nous avons entamé la phase initiale de la conception. Dans cette étape, nous avons 
formalisé, dans un premier temps, la représentation du système que nous souhaitons réaliser. 
Ensuite, nous avons précisé les principaux objectifs et les apprenants cibles. 
Par la suite, nous avons entamé la première itération. Dans cette étape, nous avons défini 
les grandes lignes de l’architecture du système, choisi les environnements de développements et 
déterminé le plan des livrables. Nous avons utilisé comme point de départ, une conception 
architecturale du système proposé qui est composé de trois principales composantes. 
Dans ce qui suit, nous allons présenter le processus de génération de contenu adaptatif 
(Fig.1) ainsi que la description des principales composantes de notre système et le processus de 
génération de contenu. 




Figure 1 – Processus de génération de contenu adaptatif (Battou & Baz & 
Mammas, 2018) 
 
ü Le modèle de domaine : Le modèle de domaine se caractérise par sa compétence en 
termes de représentation des concepts à apprendre, de ressources disponibles pour les 
apprenants et de structuration des différents éléments du domaine. 
ü Pour assurer l’approche par compétences, le modèle de domaine contient, en outre, des 
ressources pédagogiques, un ensemble d’activités permettant de mettre en œuvre les 
connaissances acquises ; 
ü Le modèle d’apprenant : Le modèle d’apprenant permet de changer plusieurs aspects du 
système, en réponse à certaines caractéristiques (données ou déduites) de l’apprenant. Il 
comprend deux types d’informations regroupées dans deux domaines : (1) Données 
Indépendantes du Domaine (DID) et (2) Données Dépendante du Domaine (DDD) ; 
ü Le modèle d’adaptation : Le modèle d’adaptation traite la génération de contenu adaptatif 
qui sera ensuite présenté à l’apprenant. Ce composant comporte quatre sous-
composantes : le modèle de navigation, le modèle de présentation, le modèle de contenu 
et les règles pédagogiques. Chaque sous-composante contient un ensemble de règles pour 
réaliser l’adaptation. 
Pour assurer l’aspect interactif du système, un ensemble d’outils de communication et de 
collaboration (forum de discussion, chat, wiki) seront intégrés. Ainsi, l’apprenant peut utiliser, à 
n’importe quel moment de son apprentissage, ces outils pour communiquer avec les autres 
apprenants et avec les enseignants dans l’objectif de partager des connaissances, de demander de 
l’aide, etc. 
Après avoir spécifié l’exigence initiale et les principales composantes de notre système, 
chaque composante a fait l’objet d’une série d’itérations, de planification, de conception, de 
développement et d’évaluation. Après l’étape d’évaluation de chaque itération, nous avons pris 
en considération les remarques et les commentaires des apprenants. Nous recueillons toutes les 
informations qui pourraient être utilisées pour améliorer l’itération suivante et contribuer au 
processus d’amélioration continue du système. 
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Notons que toutes les données utilisées à toutes les étapes du processus de conception ont 
été recueillies à partir des questionnaires mis en ligne ou lors des réunions programmées avec 
l’ensemble des membres d’équipe. 
Le paragraphe suivant présente le modèle de l’apprenant comme un exemple de la mise 
en œuvre de notre approche. 
Le modèle de l’apprenant  
L’approche Agile LD utilisée pour mettre en œuvre le modèle d’apprenant est organisée 
en quatre phases : 
a. Établir le contenu initial du modèle d’apprenant 
Dans cette étape, nous avons défini l’ensemble des informations nécessaires à la 
connaissance du profil apprenant. Ces informations, données ou déduites, vont être utilisées par 
la suite pour changer certains aspects du système et pour la génération des contenus et des 
activités adaptatifs à ce profil. 
Le modèle d’apprenant que nous avons défini comprend deux types d’information 
regroupés dans deux domaines : 
• Données indépendantes du domaine (DID) : elles sont composées de deux 
éléments : le modèle psychologique et le modèle générique du profil de 
l’apprenant, avec une représentation explicite (Kobsa, 2001). Ces données 
sont plus permanentes ce qui permet au système de connaître à l’avance les 
caractéristiques auxquelles il doit s’adapter (Vassileva, 2001). Les DID 
incluent plusieurs aspects tels la connaissance initiale de l’apprenant, 
l’objectif et les plans, les capacités cognitives, les styles d’apprentissage, 
les préférences, le profil académique (études technologiques, connaissance 
de la littérature, capacités artistiques...), etc. 
• Données dépendantes du domaine (DDD) : informations se référant à la 
connaissance spécifique que le système juge que l’apprenant possède sur le 
domaine. Martins et al. (2013) expliquent que les composantes du DDD 
correspondent à trois niveaux de fonctionnalité : (a) Niveau de la tâche, 
avec les objectifs/compétences du domaine que l’apprenant devra maîtriser. 
Dans ce cas, les objectifs ou les objectifs intermédiaires peuvent être 
modifiés en fonction de l’évolution du processus d’apprentissage ; (b) 
Niveau logique, qui décrit la connaissance de l’apprenant du domaine et 
est mis à jour au cours du processus d’apprentissage de l’étudiant ; 
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b. Planifier et créer la structure 
À ce stade, nous nous sommes mis d’accord sur le contenu du modèle d’apprenanten 
adéquation avec notre contexte d’apprentissage (voir fig.2). Nous soulignons que nouspouvons 
affiner ce modèle (ajouter ou supprimer des champs) puisque nous pouvons faireun design itératif. 
 
Figure 2 – le modèle apprenant 
Ces deux éléments et leur contenu ont été discutés avec des apprenants potentiels etles 
membres de notre équipe pour approuver l’architecture initiale du modèle d’apprenant, présentée 
ci-dessous. 
c. Implémenter le composant 
À ce stade, nous avons commencé la mise en œuvre ; nous sommes d’accord sur les 
technologies utilisées pour mettre en œuvre notre modèle d’apprenant et la conception de 
l’interface apprenant. 
Deux types de techniques sont utilisés pour mettre en œuvre le modèle d’apprenant : basé 
sur la connaissance et/ou le comportement. L’adaptation basée sur les connaissances résulte 
généralement : 
ü Des données collectées : ces informations sont obtenues par le biais de 
formulaires à remplir par l’apprenant au début de l’utilisation du système, dans 
le but de produire un ensemble de données et d’informations initiales. Ces 
données restent inchangées pendant la première utilisation du système. 
ü Des données déduites sont des données recueillies à partir de l’interaction de 
l’apprenant et le système (journalisation). Ces données résument les 
informations sur les réalisations de l’apprenant au cours des sessions 
d’apprentissage ainsi que les informations sur les progrès de l’apprenant 
(acquisition de concepts et de compétences). 
ü Pour le DID, nous avons développé un formulaire à partir duquel nous avons 
collecté toutes les informations portant sur données. Pour chaque apprenant un 
fichier XML, contenant les DDD et DID présentées ci-dessus, est généré. 




Dans cette étape nous évaluons et approuvons le travail. Certains apprenants créent leur 
compte dans le composant de ce modèle d’apprenant, remplissent le formulaire et évaluent la 
version initiale du modèle d’apprenant. À ce stade, nous nous concentrons sur les remarques et 
les commentaires des apprenants. 
Nous collectons toutes les informations qui peuvent être utilisées pour améliorer 
l’itération suivante et contribuer au processus d’amélioration constante. 
Pour l’évaluation du processus d’apprentissage, les apprenants procèdent à l’auto-
évaluation et l’évaluation par paires. L’évaluation dans notre système n’est pas considérée 
comme étape finale de l’apprentissage mais plutôt comme une étape des étapes d’acquisition des 
compétences. 
Discussion et perspectives 
La première version du prototype du système présentée dans la section précédente a déjà 
été mise en œuvre et testée pour valider l’approche proposée avec certains apprenants 
sélectionnés. Comme nous menons notre recherche au sein d’une faculté, nous ne pouvons 
impliquer beaucoup d’apprenants dès l’étape de conception, surtout que c’est notre première 
expérience. 
Pour la première version du système, nous soulignons que la méthode Agile LD permet de 
modifier, de réorienter et d’adapter les conceptions en fonction des besoins des apprenants 
émergeant au cours du développement. En termes d’applicabilité de la méthode, les résultats 
préliminaires indiquent que la méthode est utile et facile à utiliser. En outre, elle se concentre sur 
le client final, qui est dans notre cas les apprenants, et leur interactivité avec le système. Du côté 
des apprenants, au début c’était un peu difficile d’adopter le nouveau rôle que nous leur avons 
demandé et d’être actifs dans le processus de leur apprentissage. Nous étions obligés au 
démarrage de notre projet d’adopter une approche de récompense, même si nous avons des 
réserves vis-à-vis de ce type de motivation. 
Ce que nous avons le plus apprécié dans cette démarche, c’est le contact humain avec les 
apprenants. Ces derniers n’ont pas été considérés sans connaissances mais plutôt des partenaires 
qui participent à l’amélioration du système. Cela les a motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes 
et à développer leurs compétences dans la discipline. 
À la fin du projet, nous avons mené une enquête visant à obtenir l’opinion des apprenants 
sur la nouvelle façon d’apprendre. Nous pouvons souligner, à partir des résultats de l’enquête, 
que le plus grand nombre d’apprenants ont accepté le nouveau modèle d’apprentissage et exprimé 
leur satisfaction à l’égard de la nouvelle expérience d’apprentissage. 
Cela nous amène à croire que la mise en œuvre de ces deux approches dans 
l’apprentissage diminuera considérablement le taux de décrochage. En effet, les apprenants 
aiment apprendre et donnent le meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils participent à l’expérience 
d’apprentissage et sont considérés comme des partenaires, et non seulement comme de simples 
utilisateurs dépourvus de toutes compétences. 
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Nous sommes conscients que ces résultats préliminaires ne sont pas décisifs. Il nous reste 
de finaliser le développement de l’ensemble des composantes du système, ajouter d’autres cours, 
créer des parcours et impliquer le maximum d’apprenants. 
Conclusion 
Dans ce travail, nous avons proposé une vue d’ensemble de la façon de soutenir la 
conception et la mise en œuvre d’un système d’apprentissage interactif et adaptatif respectant 
l’approche Agile centrée apprenant. Premièrement, nous avons exposé l’intérêt d’intégrer 
l’approche centrée sur l’apprenant et l’approche agile LD. De plus, nous avons présenté les 
résultats préliminaires démontrant le succès de cette approche dans la conception et la mise en 
œuvre des composantes d’un système d’apprentissage interactif et adaptatif. Pour une validation 
plus poussée, premièrement, nous prévoyons d’ajouter d’autres membres à notre équipe 
d’ingénierie et d’impliquer davantage d’apprenants pour l’évaluation de toutes les composantes, 
améliorer notre proposition en fonction des résultats des évaluations et des commentaires de ces 
apprenants. Deuxièmement, nous prévoyons d’améliorer le modèle pédagogique, en y incluant 
plus de matériel pour rendre l’apprentissage plus efficace et plus attrayant. 
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Synopsis 
Comme point de départ de ce chapitre, nous nous sommes demandé si les 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) utilisées en 
enseignement supérieur ne sont pas une des formes d’accompagnement des 
apprenants. Pareillement, nous jugeons que chaque stratégie élaborée par les 
instances et ministères visant l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement/apprentissage, ne pourra s’évaluer qu’à partir du degré 
d’intégration/implication des intervenants et leurs impacts pour les apprenants. Pour 
ce faire, nous avons établi une recherche bibliographique de plusieurs références en 
vue de réaliser l’objectif principal suivant : 
-Élaborer le cadre de référence d’un enseignement/apprentissage efficace dans une 
situation TIC. 
Pour ce faire, les objectifs spécifiques suivants ont été traités en vue de bien cerner 
la bibliographie utilisée :  
-Décrire le contexte de l’introduction et utilisation des TICs en enseignement 
supérieur marocain ; 
-Démontrer comment les TICs peuvent avoir un impact positif sur l’apprentissage. 
 
Mots-clés : TIC, qualité, enseignement, apprentissage 
 
Overview 
As a starting point for this chapter, we looked at Information and Communication 
Technologies (ICT) used in higher education and asked ourselves if these would not 
be one way of supporting learners. Similarly, we believe that each strategy 
developed by the authorities and ministries aimed at improving the quality of 
teaching/learning can be assessed only through the degree of integration/implication 
of the stakeholders and their impact on learners. To do this, we provided a 
bibliographic search of several writings and articles in order to achieve the following 
objectives: 
-Develop the frame of reference for effective teaching/learning in an ICT situation. 
In order to do so, the following objectives have been dealt with in order to properly 
identify the bibliography used: 
-Describe the context of the introduction and use of ICTs in Moroccan higher 
education; 
-Demonstrate how ICTs can have a positive impact on learning. 
  











Dans une société qui connait l’émergence du numérique et des réseaux sociaux, les 
Technologies de l’Information et de la Communication ne cessent d’évoluer et d’influencer le 
rapport au savoir dans le système d’enseignement. D’où la nécessité de s’adapter aux 
changements que connaît la société avec l’usage des TIC (Charlier, 2011), leur intégration en 
enseignement supérieur devrait contribuer à des évolutions du processus 
d’enseignement/apprentissage d’un paradigme classique centré sur la transmission du savoir 
vers un paradigme actif où l’apprenant est responsable de la construction de ses 
connaissances. 
Concurremment, les TICs sont souvent liées à la représentation théorique des objets 
techniques et leurs caractéristiques (Peraya, 1998). L’expression inclut trois concepts :  
technologie, communication et information (Basque, 2006). Dans la formation, les TICs 
doivent jouer le rôle de réacteur de connaissances et de compétences pour les apprenants, de 
développement professionnel pour les enseignants, de promotion et d’innovation dans les 
institutions (Folcher & Rabardel, 2004). Elles modifient les pratiques, les stratégies de 
recherche, de publication, de celui qui se les approprie et le savoir devient une matière 
d’échange (Karsenti et al., 2008). 
Dans ce chapitre, nous adopterons la définition de Peraya & Peltier, (2012) qui 
considère que les technologies sont une matière pour enseigner et un environnement favorable 
pour apprendre dans lequel les apprenants ont l’opportunité de construire les connaissances.  
En outre, la qualité est un concept qui évolue depuis longtemps dans tous les 
domaines, l’enseignement n’en fait pas exception, elle y est toujours associée pour favoriser 
l’apprentissage dans un environnement TIC. La qualité vise l’excellence, pour se faire valoir 
dix dimensions ont été décrites pour une éducation ouverte à tous : l’accès, le contenu, la 
pédagogie, la reconnaissance, la collaboration, la recherche, la stratégie, la technologie, la 
qualité et le leadership (dos Santos, Punie, & Muñoz, 2016). 
La qualité dans l’enseignement est un concept qui pèse, l’UNESCO s’est engagée à 
intégrer les TICs en enseignement/apprentissage pour tous les niveaux d’enseignement en vue 
d’apporter une démarche qualité en éducation (UNESCO, 2011). 
Méthodologie    
Pour élaborer le cadre de référence d’un enseignement efficace dans une situation TIC, 
l’objectif principal du présent chapitre, nous avons cerné le contexte d’introduction des TICs 
dans les milieux d’enseignement marocain ainsi que le niveau d’intégration et utilisation de 
ces technologies. De même, nous avons procédé à une revue bibliographique pouvant nous 
fournir les bases d’un enseignement/apprentissage efficace en vue d’allier les deux variables 
qui sont l’enseignement/apprentissage efficace et le niveau d’intégration des TICs par les 
enseignants avec l’utilisation de ses dernières dans le milieu d’apprentissage. Nous nous 
proposons de soumettre  un cadre de référence pouvant aider les décideurs et praticiens à 
cerner l’utilisation active de ces technologies dans les environnements d’enseignement. Pour 
ce faire, une recherche bibliographique a été menée dans le but de donner les bases théoriques 
nécessaires pouvant conduire à croiser les trois variables principales de l’étude. 
 




Contexte des Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement (TICE) dans l’enseignement supérieur marocain 
La réforme de l’enseignement supérieur marocain et l’introduction du système LMD en 
2003/2004, s’aligne avec l’accord de Bologne (1999) qui impose aux universités de repenser 
le cursus d’études en termes de compétence de formation et non pas seulement en termes de 
contenus. Or, les TICs, dans ce contexte, sont considérées comme un élément réacteur 
d’amélioration de la formation et d’ancrage de l’université marocaine dans son monde socio-
économique. En occurrence, la stratégie nationale visant l’intégration des TIC dans 
l’enseignement, identifie, comme objectifs à atteindre, quatre axes principaux : (a) les 
ressources et les services numériques, (b) la formation en TIC, (c) l’infrastructure 
informatique et (d) la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation (Maaroufi, 
2016).  De même, le contexte des TICEs au Maroc s’aligne sur la déclaration d’Incheon et la 
stratégie de mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4, qui vise à «Assurer à 
tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie » (Déclaration d'Incheon, UNESCO, 2015). Aussi, l’utilisation des TICs au 
Maroc s’accorde avec la déclaration de Qingdaovisant à « Mobiliser les TICs pour la 
réalisation de l’éducation 2030 », lors de la Conférence internationale sur les technologies de 
l'information et de la communication et l’éducation post-2015, du 23 au 25 mai 2015 à 
Qingdao, en République populaire de Chine. Le but des ministères membres de 
l’UNESCOétait d’affirmer l’intérêt de l’exploitation pleine du potentiel des TIC au service de 
l’éducation et de la réalisation des Objectifs de développement durable (déclaration de 
Qingdao, UNESCO, 2015). 
Conscients de l’importance des TICEs pour l’amélioration du système éducatif 
marocain, les décideurs ont mené plusieurs réformes dont l’objectif est d’adapter 
l’enseignement marocain aux standards internationaux. De ce fait, le ministère de tutelle a 
multiplié les actions visant à doter l’enseignement de TICE en instaurant plusieurs interfaces 
encourageant l’utilisation de ces dernières tel que programme Génie, programme Injaz, 
campus virtuel… etc. 
L’utilisation des TIC en milieu d’enseignement supérieur Marocain 
Selon l’enquête de Meriouh, (2015) faite au sein de trois universités marocaines(Ibn 
Zohr, Hassan II et Abdelmalek Essaadi) : les professeurs utilisaient différentes technologies : 
présentations informatisées, tableaux blancs interactifs etla majorité d’entre eux disposaient 
de pages web par matière enseignée pour échanger avec leurs étudiants. Selon la même étude, 
les échanges entre professeurs et étudiants continuent en dehors des séances de cours au 
moyen de TIC : les principaux moyens technologiques utilisés pour cela sont, pour 64 % des 
répondants, la messagerie électronique, pour 12 %, les réseaux sociaux, pour 5 %, les forums 
de discussion et pour 3 %, le site web du professeur. D’autres affirment que ces contacts sont 
faits soit par téléphone, soit via des rencontres directes. 
D’un autre côté et dans le même ordre, l’étude de Maaroufi, (2016) réalisée à la faculté 
des sciences de Oujda montre que les enseignants (82%) continuent à utiliser le tableau dans 
leurs activités, seuls 32% d’entre eux projettent un contenu numérique en utilisant un 
vidéoprojecteur ou un rétroprojecteur. Pour soutenir leurs activités en présentiel, neuf sur dix 
enseignants utilisent un support en papier et/ou numérique (47%) et/ou des liens sur internet 




(38%). Quand le support est numérique, il est diffusé soit sur le site de la Faculté, soit envoyé 
par mail ou transmis directement sur une clé USB. Selon la même enquête, 90% des 
enseignants, disent posséder un ordinateur portable personnel et/ou un ordinateur fixe (80%) 
et/ou un smartphone (45%). Dans l’établissement, 80% des enseignants déclarent avoir un 
ordinateur fixe et ou/ un ordinateur portable mais la connexion à la faculté est jugée moyenne 
pour environ la moitié d’entre eux. D’un autre côté,Six étudiants sur dix affirment avoir un 
smartphone alors que huit sur dix déclarent posséder un ordinateur portable. 
Selon les deux articles, les données recueillies, révèlent que les outils les plus utilisés 
par les enseignants sont ceux de production, d’illustration et de diffusion des documents. 
Par ailleurs, dans le but d’appréhender l’utilisation des TICEs dans les milieux 
d’enseignement, nous avons recensé trois modèles reliant la pratique enseignante à un niveau 
d’intégration de ces technologies et qui sont :  le continuum d’approches des TICE synthétisé 
par l’Unesco en 2004(UNESCO, 2004), le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, 
Modification et Redéfinition) élaboré par Ruben Puentedura. Les deux modèles comprennent 
respectivement quatre et trois niveaux d’intégration, le dernier modèle (échelle de LoTI) 
quant à lui se compose de six niveaux et c’est le modèle retenu pour ce chapitre. 
Le modèle LoTI (Levels of Technology Implementation), réalisé par Moersch, permet 
de lier entre l’approche pédagogique de l’enseignant et le niveau d’intégration de la 
technologie dans ses pratiques suivant une échelle (Moersch, 1995). Six niveaux sont décrits 
par l’auteur après celui du ‘non usage’ et qui sont : 
• La prise de conscience : dans ce niveau, l’enseignant sait manier l’ordinateur, 
mais il le fait en dehors de la classe et pour son propre usage. 
• L’exploration : les technologies sont utilisées pour compléter les activités 
existantes. 
• La pénétration : l’enseignant utilise la technologie pour accompagner les 
activités d’apprentissage. 
• L’intégration : le formateur intègre les technologies dans le processus 
d’apprentissage et pour la résolution des problèmes visant la construction des 
compétences. 
• L’expansion : dans ce niveau, l’enseignant se sert des technologies pour 
étaler l’expérience des étudiants à des contextes réels, 
• Le raffinement : c’est le niveau le plus haut de l’utilisation des technologies 
par les enseignants, elles sont naturellement discernées au service de 
l’apprentissage. 
Les deux enquêtes se croisent sur le même  point représenté par les outils les plus 
utilisés par les enseignants des universités marocaines, ces derniers servent à la production, 
l’illustration et la diffusion en se référant au modèle du niveau d’intégration retenu par le 
présent chapitre. Sur l’échelle de LoTI, ces usages se situent dans les premiers niveaux (0-3), 
entre "Pas d’usage" et "Pénétration".  
Contexte des TICEs pour les apprenants  
Selon Dahmani & Ragni, (2009) les TICEs doivent avoir un effet pour les étudiants soit 
par la réussite aux examens, soit par l’obtention d’un emploi satisfaisant et suffisamment 
rémunéré dans un délai idoine. Dans ce sens, les deux auteurs stipulent que les compétences 




relatives à l’usage des TICs sont supposées être complémentaires avec celles propres aux 
champs disciplinaires auxquels les diplômes concernés sont rattachés. 
Néanmoins, des écrits ont fait dégager que les TIC peuvent contribuer à atteindre un 
enseignement efficace. 
Cadre de référence pour un enseignement efficace  
Plusieurs pédagogues et chercheurs en éducation rapportent quatre piliers pour un 
enseignement efficace. Ainsi, Lebrun, (2011), Musial, Pradère, & Tricot, (2011) et De 
Ladurantaye, (2011)…, dégagent que l’enseignement favorisant l’apprentissage en profondeur 
se base sur les éléments suivants : 
 







dans le traitement de 
l’information 
L’apprenant doit mettre en 




L’apprenant doit prendre 
conscience de ses 
stratégies métacognitives 




*L’apprentissage résulte d’une construction personnelle des connaissances : 
Selon l’approche cognitiviste, l’apprenant sélectionne d’abord l’information qu’on lui 
présente pour l’interpréter. Le choix de l’information retenue ou rejetée est tributaire de 
facteurs cognitifs, tel l’intérêt et la quantité d’information à manager, et de facteurs 
émotionnels. Par exemple, on rejette les informations monotones ou insignifiantes pour retenir 
celles pour lesquelles on éprouve du plaisir ou de la peine. De plus, la mémoire ne peut pas 
emmagasiner les connaissances si elle est saturée d’informations. 
L’apprentissage constructiviste est un phénomène actif, basé sur le fait de donner une 
explication utile de la manière dont l’apprentissage se réalise, et ce indépendamment de tout 
enseignement ou toute situation d’apprentissage. De ce fait, si un apprentissage se fait, il se 
fera de façon constructiviste ; ce qui veut dire, qu’il doit faire appel à des méthodes 
d’enseignement adéquates à la construction des savoirs. 
L’apprentissage est conçu comme un processus dynamique de construction des savoirs 
qui suppose l'établissement de liens entre les nouvelles informations et celles déjà organisées. 
Concurremment, d’après les théories constructiviste et socioconstructiviste, la connaissance 
est construite par l’apprenant. Ainsi, l’enseignant doit dans sa pratique, ramener à la mémoire 
de travail les connaissances antérieures de l’étudiant pour que ce dernier juge de la viabilité 
des connaissances qu’il possède.  
*L’apprenant doit s’engager cognitivement dans le traitement de l’information 
D’après les cognitivistes, l’engagement cognitif de l’étudiant peut susciter la 
persévérance dans un travail demandé. Cet engagement cognitif est atteint une fois la méthode 
et la stratégie de la gestion de l’information sont expliquées à l’apprenant. 
*L’apprenant doit mettre en application les nouvelles connaissances 
Ce postulat s’accorde avec les résultats des théoriciens du courant socioconstructiviste, 
qui affirment que la connaissance est le résultat d’une activité personnelle qui ne siège pas 
seulement au cerveau, mais elle est aussi tributaire des interactions sociales ainsi que  des 
stratégies cognitives utilisées par l’apprenant. 
*L’apprenant doit prendre conscience de ses stratégies métacognitives 
La métacognition est une autorégulation qu’une personne porte pour sa démarche 
mentale, ceci permettra à l’apprenant d’apporter une meilleure connaissance du 
fonctionnement de sa pensée et du contrôle qu’elle peut exercer sur celle-ci. C’est une auto-
évaluation et auto ajustement permettant d’être conscient du suivi de la réalisation de 
l’apprentissage avant, au cours et après la tâche. Les ajustements apportés, peuvent servir à 
optimiser un apprentissage en profondeur. 
Les TICs un champ fertile pour favoriser un apprentissage en profondeur 
Nul ne peut nier l’effet que nous subissons par nos ordinateurs, smart phones, 
internet…. Nous vivons dans une ère où la connexion internet et appareil intelligent sont 
légion. Les apprenants ne font pas exception à ce phénomène. De ce fait, nous pourrons dire 
que la technologie peut concourir à réussir un enseignement/apprentissage efficace et profond. 
Les TICs permettent à l’étudiant de chercher l’information très facilement. 




Apprentissage et TIC  
La diffusion des TICs dans notre vie est redevenue une réalité. Ces technologies sont 
présentes  dans tout ce que nous entretenons. L’apprentissage ne fait pas exception à ce 
phénomène. Or, apprendre n’est pas un simple traitement d’information, ni une acquisition 
qui permettra d’avoir des compétences. Mais il est bien une activité cognitive complexe 
imposant une construction continue des acquis pour pouvoir les conceptualiser dans la vie 
réelle(Linard, 2001). 
Dès lors, l’apprentissage est une permutation dans les structures mentales via un 
continuum de construction et de reconstruction des connaissances à travers les échanges avec 
le monde physique, social et/ ou virtuel (Winer & Bergeron, 2006). 
Parallèlement, les TICs et l’apprentissage peuvent constituer un couple parfait dans 
lequel les TICs apporteront beaucoup pour construire un apprentissage profond et significatif. 
Dans ce sens, Linard, (2001) décrit les TICs comme des amplificateurs mentaux et 
déclencheurs de l’activité cognitive qui renforcent les méthodes d’exécution et de contrôle des 
actions en s’alimentant d’outils efficaces pour agir, explorer, créer, expérimenter…. 
En concordance avec l’approche socioconstructiviste, les apprentissages doivent amener 
au développement des habiletés d’ordre supérieur en favorisant la résolution de problèmes et 
l’analyse critique… en rupture avec l’apprentissage visant la mémorisation. En outre, un 
apprentissage significatif ne pourrait avoir lieu qu’en présence de TIC en milieu 
d’enseignement/apprentissage avec des enseignants comprenant efficacement les rouages de 
ces technologies. 
Par ailleurs, Jean Michel Pauline (2016) a dégagé un listing de l’évolution des supports 
utilisés en formation depuis le papier à bord ou le tableau avec craie, rétroprojecteur, 
enseignement assisté par ordinateur, vidéoprojecteur, e-learning, classes inversées, 
blendedlearning, seriousgame, MOOC, big data jusqu’au e-learning 4.0. 
Conjointement avec l’évolution des supports de formations et enseignements, les 
enseignants doivent intégrer l’évolution des technologies de l’information et de la 
communication, sinon ils risquent d’être déclassés. C’est dans ce sens que Cristol (2017) 
explique que les enseignants d’aujourd’hui doivent apporter plus que des contenus et de 
participer à l’introduction d’une culture numérique. 
Le même auteur a rapproché l’intégration des enseignants dans l’utilisation des TIC 
avec l’évolution de la technologie dont on ajoute un numéro de version. C’est ainsi que les 
développeurs informatiques ont nommé leurs programmes dépendamment des versions. De ce 
point, Cristol (2017) a transféré les numéros de version du langage Basic 1.0 qui concorde 
avec l’évolution du web en donnant lieu à des versions qui vont être rappelées pour numéroter 
le niveau d’intégration des formateurs pour l’utilisation des TICs dans leurs pratiques. Sur ce, 
quatre versions d’enseignants ou formateurs ont été décrites par Cristol (2017). 
Le formateur classique ou « 1.0 » 
Il s’agit d’un formateur qui est inconscient de son numéro de version. Il est adapté au 
web 1.0. Cette version de web est stable et correspond aux sites qui relient quelques 
utilisateurs. Dans cette version le formateur est un transmetteur du savoir, il oriente ses 
étudiants vers les sites web à consulter. 
 




Le formateur 2.0 un formateur collaboratif et participatif 
C’est un formateur fonctionnant dans le web du même numéro de version qui lui est 
attribué. Le web 2.0 est actif et multidirectionnel, profitant de la montée des hyperliens et 
protocoles http, dont la participation des membres est le point qui le caractérise le plus. Les 
utilisateurs du web 2.0 ne consultent pas seulement les sites web mais ils produisent et 
partagent avec les wikis et blogs. Le formateur et enseignant 2.0 partage et anime des 
contenus. Il construit sa plateforme de diffusion de savoirs. Cristol (2017) l’a décrit comme 
ayant le nécessaire pour produire et monter en puissance dans le web. 
Le formateur 3.0 connecté et techno-branché « Web 3.0 » 
Le web 3.0 est un internet facilitant la connexion avec des objets.  Le formateur ou 
enseignant 3.0 peut utiliser les outils numériques pour relier l’apprenant aux ressources dont il 
aura besoin. En bref, c’est un enseignant qui assimile les principes de la pédagogie inversée. 
Contrairement à l’enseignant 1.0, le techno-branché est un facilitateur qui laisse ses 
apprenants construire leur propre savoir en adoptant les postulats du socioconstructivisme 
dans un environnement TIC. 
Le formateur 4.0 créateur d’écosystèmes socio-connectés « web 4.0 ou Web 5.0 » 
C’est le web dans lequel nous ne communiquons pas, il correspond à l’e-learning 4.0 
décrit par Jean Michel Pauline (2016). Ce web fait la montée en profitant de la biotique et la 
puissance des ordinateurs. L’enseignant 5.0 est un constructeur d’environnement 
d’apprentissage qui utilise les traces laissées par ses apprenants dans le web pour bâtir un 
apprentissage significatif et les faire évoluer. Il peut hacker  une plateforme et détourner ses 
usages pour servir  sa propre méthode et pédagogie. 
Enseignant/apprentissage/TIC 
Dans un environnement TIC/enseignement/apprentissage, l’enseignant redevient un 
conseiller qui incite ses apprenants à explorer les différentes ressources d’apprentissage. De 
même, dans cette nouvelle triade d’apprentissage, l’enseignant doit favoriser l’utilisation des 
stratégies cognitives et métacognitives dans les projets qu’entretiennent ses apprenants (Winer 
& Bergeron, 2006). Dans le même ordre et en relation avec l’utilisation des TICs par les 
enseignants… La façon dont chaque enseignant utilise les TICs n’est certes pas la même. 
Chacun l’utilise selon des niveaux d’intégration comme décrit auparavant. 
Conclusion 
Au Maroc, les études recensées de Meriouh, (2015) et Maaroufi, (2016) ont mis le point 
sur les outils les plus utilisés par les enseignants, ces derniers servent à la production, 
l’illustration et  la diffusion. Sur l’échelle de LoTI, ces usages se situent dans les premiers 
niveaux (0-3) ; entre "Pas d’usage" et "Pénétration".  
L’utilisation des TICs ne pourra avoir un impact positif qu’à partir d’un niveau 
d’intégration 4, 5 et 6 par les enseignants et la combinaison des environnements interactifs 
avec la posture constructiviste. 




La recension des écrits cités dans le présent chapitre, nous ont permis de mettre en place 
un triangle pédagogique comme ci-joint, dans un environnement TIC visant à appréhender un 
apprentissage efficace par l’apprenant associé à un enseignement efficace, en vue de 
construire des compétences. 
 
Figure 2.Cadre de référence d’un enseignement/apprentissage efficace 
dans une situation TIC 
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Dans plusieurs systèmes éducatifs, la culture de l'évaluation de 
l’enseignement des grands groupes, a été influencée par le 
numérique. À partir de notre conviction de praticiens, nous 
pensons que cette disponibilité de ressource ne peut suffire pour 
influencer la pratique professionnelle de l'enseignant des 
mathématiques qui devient, pour un moment, un évaluateur. Ce 
changement de posture n'est pas neutre car quel que soit le 
dispositif technologique d'évaluation mis en place il y a un moment 
où l'humain intervient. Cette dialectique " Enseignant-évaluateur " 
impose le fait que l’évaluation doit être formulée en même temps 
que l’apprentissage. Nous questionnons ainsi l'apport de la 
didactique des mathématiques, aux enjeux afférents, à cette 
dialectique aux facteurs complexes. 





In many educational systems, the culture of evaluation in teaching 
large groups has been influenced by numbers. As practitioners, we 
believe that this resource cannot be sufficient to influence the 
professional practice of mathematics teaching, which has 
momentarily become an evaluator. This change of posture is not 
neutral because whatever the technological evaluation device put in 
place, there comes a time when the human intervenes. This 
"evaluator-teacher" dialectic imposes the fact that evaluation must 
be formulated at the same time as learning. We therefore question 
the contribution of the didactics of mathematics to the issues 
related to the above dialectic with its complex factors. 
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Introduction 
L'accès et le partage des savoirs à enseigner, en particulier pour les grands groupes, a 
permis l'émergence d'une multitude de dispositifs dans le domaine de l'éducation 
technologique: MOOC (Massive Open On line Courses), classes inversées (flipped 
Classrooms), dispositifs hybrides… Cependant, quel que soit la planification pédagogique 
technique en matière de l'évaluation, à un certain moment seul l'enseignant doit prendre la 
décision. Une décision souvent récurrente, celle de mettre des critères de mesure (choix 
d'outils d'évaluation, de consignes, de situations, de barème…). Ces deux postures 
"indissociables" du relais" Enseignant-évaluateur" imposent le fait que l’évaluation doit être 
formulée en même temps que l’enseignement. Nous questionnons ainsi l'apport de la 
didactique des mathématiques aux allers retours relatifs dudit relais. 
Dans un premier temps et à partir d’autres recherches, en particulier El Arif, Ouailal, El 
Wahbi, (2017) et Ouailal, (2018), nous allons ébaucher un état des lieux de la pratique 
évaluative de l'enseignant à l'université. Par exemple, la question de la transition vers les 
mathématiques formelles, aussi les aspects de l'activité mathématique que ce soit empirique 
ou heuristique, critères qui devraient être pris en considération par l'Enseignant-évaluateur.  
Dans un deuxième temps, nous présentons quelques observations issues de notre 
expérience professionnelle autour de ce qu'on a appelé "convictions superflues de 
l'enseignant". À partir de ces considérations initiales, nous allons construire un cadre 
théorique qui peut nous permettre d’analyser la pratique enseignante d’un point de vue 
didactique. Enfin, dans un troisième temps, et sur un plan macro-didactique, nous allons 
interroger le choix de certains établissements de l'enseignement supérieur de l'utilisation de 
l'instrument de mesure, notamment le QCM, comme mode d'évaluation. Nous précisons qu'il 
ne s'agit pas, en matière d'évaluation mathématiques, de rejeter ces questions fermées ; mais 
de regarder qu'elles participent aux aléas d'ordre cognitif qui ne sont pas présentes, en général, 
dans les considérations de l'enseignant-évaluateur. Ces aléas surviennent fondamentalement 
aux rapports satisfaisants à la rationalité mathématique et à l’esprit de synthèse. 
Par ailleurs, pour pouvoir souligner, quelques phénomènes liés à la question récurrente : 
Comment mesurer les apprentissages des étudiants, avec le moins de subjectivité possible ? 
Nous présentons quelques aspects de la subjectivité. Cette analyse s’organise selon trois 
points de vue : tout d'abord sa trace dans les mathématiques en tant que science exacte, puis sa 
trace dans les objets/outils mathématiques et, enfin, ses retombées sur la pratique enseignante. 
Nous soutenons, à ce propos, l'approche par didactique clinique (Terrisse & al, 2008) comme 
cadre théorique mettant en évidence l'impact fondamental de l’histoire personnelle du sujet 
enseignant. En effet, de la prise en compte de la subjectivité du sujet enseignant, résulte une 
évaluation empreinte du vécu de l'évaluateur. Par conséquent, ceci pourrait être en dissonance 
avec les compétences mathématiques ciblées que l'étudiant est censé acquérir. Notre vocation 
est d'avoir un enseignant – évaluateur assimilé à un praticien réflexif, un évaluateur teneur 
d'un projet de planification de ses actes d'évaluation. Une discussion sur l'efficience et l'équité 
de ses ressources mathématiques est, a priori, nécessaire pour éviter tout enseignement 
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Enseignement, apprentissage et évaluation : trois tâches indissociables Ébauche 
d'un état des lieux de la pratique évaluative à l'université 
À travers sa posture de mathématicien-chercheur, l'enseignant universitaire débutant1 
conçoit la discipline comme un socle rigide. Sans formation à l'enseignement, avec une 
appréhension subjective des tâches à accomplir, il favorise l'enseignement sur l'apprentissage. 
De ce fait, il se trouve seul à transmettre des connaissances sans outils didactiques 
spécifiques. Afin d'ébaucher un état des lieux autour de la manière contingente de l'exercice 
de ces trois tâches enseignement-apprentissage et évaluation. Nous avons questionné des 
enseignants débutants pour avoir une meilleure identification de la situation d'une part, et 
d'autre part pour nourrir une première source de réflexions éclairant notre propre 
problématique, et ce, relativement aux deux prémisses suivantes :  
ü L'évaluation doit être formulée en même temps que l’apprentissage; 
ü La nécessité de faire une analyse réflexive de ses propres pratiques d’évaluation. 
Ainsi, nous avons proposé un questionnaire comportant 26 questions, conçu par le 
logiciel de traitement statistique Sphinx Lexica. Ainsi sur 73 au total, nous avons eu le retour 
de 56 questionnaires (couvrant 8 établissements de l'enseignement supérieur). Nous nous 
limitons, dans ce travail, à présenter seulement les résultats de la dimension concernant 
l'opération enseignement-apprentissage, voir le tableau 1, ci-dessous. 
	
Tableau : Critères pris en compte pour la dimension Enseignement-
Apprentissage 
Dimension 1: Enseignement/Apprentissage 
Respect des programmes dans leur contenu;   
Déroulement logique de la leçon ; 
Adaptation aux réactions imprévues des étudiants; 
Chronologie et méthodologie; 
Gestion du temps des enseignements ; 
Maîtrise de la matière dispensée ; 
Traitement de l'erreur ; 
Innovation de contenus ; 




Cette dimension débouche sur les éléments de réponse à la question suivante: Le 
professeur à l'université, sait-il s'il y a une distance entre ce qu'il prévoie de transmettre et ce 
qui est réellement transmis aux étudiants ? Pour une première analyse descriptive, nous 
retiendrons uniquement les compétences qui ont une apparence réduite chez les enseignants 
(voir figure 1). 
 
1Nous entendons par enseignant débutant, un enseignant qui dispose de trois années d'enseignement en comptant 
cette année universitaire. 




Figure 1.Pourcentage de réponses aux critères favorisant les apprentissages 
des étudiants 
	
Par ailleurs, en croisant les deux variables (Première séances2 x posture3), le tableau ci-
dessous montre qu'il existe une relation très forte entre ces deux variables. On note que les 
enseignants qui n'ont pas bénéficié de vacation avant leur recrutement ont une très faible 




Tableau 3 : Tableau croisé (Premières séances x Posture) 
 
La dépendance est très significative. chi2 = 42,41, ddl = 2, 1-p  = <99,99%.  
 
 
2Nous allons intituler Première séances la variable associée à la question 2 : Pour faire vos premières séances à 
l'université, vous avez : 
1. imaginé des séquences quand vous étiez étudiant 
2.  eu une expérience quand vous étiez doctorant 
3. Autres (à préciser SVP) 
3Nous allons intituler Posture la variable associée à la question 3 :Vous considérez- vous comme enseignant ou 
bien chercheur ? 
0 10 20 30 40 50
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D'autre part, en croisant les deux variables (Premières séances / Synthèse4), voir tableau 
4 ci-dessous, il apparaît clair que la totalité des enseignants non débutants interrogés (100%)	
n'accordent	 aucune	 importance	 à	l'introduction	 de	 la	 didactique.	 Ce	 résultat	 n'est	 pas	
surprenant si on se réfère à notre cadre théorique de la didactique clinique où le sujet 
enseignant est "supposé savoir" (on verra un peu plus loin cet outil d'analyse 
psychanalytique). Nous interprétons ceci par le fait que ce changement profond des anciennes 
convictions en tant que doctorant chargé d'enseignement, est dû à l'assurance de sa nouvelle 
posture administrative d'un enseignant recruté et aussi de la liberté académique. En 
conséquence, il appréhende vigoureusement l'opération de l'enseignement/apprentissage en 
une routine professionnelle. 
	
Tableau	4	:	Tableau	croisé	(Premières	séances	/	Synthèse)	
Premières séances / Synthèse N'est pas nécessaire Souhaitable Nécessaire  
Pour faire vos 
premières séances à 
l'université, avez- vous  
eu une expérience quand vous étiez 
doctorant ? 4.8% 45.2% 50.0% 100% 
imaginé des séquences quand vous 
étiez étudiant ? 85.7% 0.0% 14.3% 100% 
Autres (à préciser SVP). 42.9% 0.0% 57.1% 100% 
TOTAL 19.6% 33.9% 46.4% 100% 
La dépendance est très significative. chi2 = 30, ddl = 4, 1-p = >99%. 
 
Par ailleurs, la définition du concept de l'évaluation que nous adoptons relativement à la 
problématique au sein de laquelle nous nous situons, est celle de Charles Hadji, (1997) : 
ü Vérifier la présence de ce qui est attendu ; 
ü Se situer par rapport à un objectif; 
ü Juger la valeur d’une prestation. 
C'est ainsi autour de ces trois verbes ci-dessus sur lesquels s’inscrivent nos réflexions et 
que nous explicitons dans les paragraphes qui suivent. 
Évaluation et convictions superflues de l'enseignant 
La thèse que nous allons adopter, ensuite nous allons essayer de l'argumenter du point 
de vue didactique, prône le fait que quel que soit notre influence en matière d'enseignement, 
quel que soit l'outil d'évaluation utilisé (numérique, hybride ou traditionnel), il arrive un 
moment où l'humain intervient et décide. Nous pensons qu'il ne suffit pas de changer l'outil de 
 
4On appelle synthèse la variable associée à la question26 :Si on peut appeler didactique l’étude des enjeux sous- 
jacents à toutes ces questions, croyez-vous qu’avant d’exercer le métier d’enseignant, qu’une formation en 
didactique de la discipline est:  1. Nécessaire      2.N'est pas nécessaire      3.Souhaitable 
 
Réflexions Didactiques                                                                    Salek Ouailal & Naceur Achtaich 
 37 
l'évaluation pour que tout le processus d'apprentissage change. Ce n'est pas l'instrument qui va 
faire le changement, car le sujet enseignant a énormément de problèmes à sortir de ses 
convictions superflues en matière d'évaluation. En ce qui concerne la conviction superflue (à 
notre sens), on donne l'exemple d'un enseignant qui déclare " moi je ne donne pas des 
questions de cours à l'examen !" Ainsi, nous pensons qu'avec un nouvel instrument, il risque 
fort de faire la même chose et par la suite de revenir à ses vielles méthodes traditionnelles 
pour évaluer. Et c'est à ce niveau que nous recourons à la psychologie cognitive et la 
psychanalyse	 pour	 travailler	 sur	 l'humain,	 et	 sur	 les	 convictions	 superflues	 de	
l'enseignant.	
Dans le même propos, nous avons pu observer dans quelques verbatim de notre 
questionnaire, certaines convictions superflues du type :"Ma fonction à moi est d'enseigner et 
de faire de la recherche et non pas de corriger, je suis tellement pris par le temps et les 
effectifs". Or, on ne pouvait pas séparer l'opération de l'enseignement de celle de 
l'apprentissage car elle fait partie, que l'on veuille ou non, de la nature humaine. On ne peut 
pas échapper à cela, comme le dit Bloch : 
« Les mathématiques ont donc une dimension heuristique – une dimension de 
recherche, d'établissement de conjectures, d'expérience – que l'on retrouve aussi bien dans 
leur enseignement que dans la recherche.» (Bloch, 2015) 
L'idée que nous défendons donc, et ce, pour donner une idée un peu plus claire de la 
question évoquée dans le paragraphe précédent, est que les deux processus, 
enseignement/apprentissage ou plus particulièrement, enseignement-évaluation sont deux 
processus intimement liés. 
Évaluation par QCM : Quelques considérations 
Récemment, certaines facultés des sciences ont adopté une culture d'évaluation, en 
particulier aux grands groupes de la première année de l'Université, pour attribuer des notes et 
non pas pour mesurer les prestations des étudiants. Nous interrogeons, dans ce cadre, 
l'introduction des questions à choix multiple (QCM) comme un mode d'évaluation prônant la 
culture des concours et faisant l’abstraction de la construction d'un rapport satisfaisant de la 
rationalité mathématique. Ce qui contredit l'une des finalités de l'enseignement supérieur, à 
savoir, celle d'assurer la maîtrise des connaissances solides dans les mathématiques.   
En fait, on trouvait d'une part, un sujet d'examen rédactionnel, soumis à un barème, avec 
des questions de cours, un texte, une série de consignes dans un ordre donné et puis, enfin, un 
résultat mathématique reflétant la cohérence de l'activité mathématique. D'autre part en face, 
il y a une série d'items où se cache la réponse correcte, où on pourrait souligner l'absence de la 
prise d'initiative et l'absence de l'esprit de synthèse. Nous entendons par synthèse le 
raisonnement au niveau des savoirs cognitifs relatifs aux apprentissages mathématiques 
acquis, favorisant l'invention et la production de nouveaux savoirs sans support. Ce qui est 
reprochable aux situations du QCM qui contractent le champ cognitif en donnant une vision 
simpliste de l'activité mathématique. Il s'agit, à notre avis, non pas d'une activité 
mathématique mais d'une activité "para-mathématique" ! Le lecteur pourrait se convaincre 
notamment en lisant entre les deux lignes de la phrase : 
	
"Toute réponse doit être justifiée, le détail des calculs doit figurer sur la copie.  Il 
sera tenu compte de la qualité de la rédaction et la présentation dans le barème." 
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Et la phrase : 
	
"Vous devez cocher à l'intérieur des cases, sans les dépasser !" 
	
Dans le même propos, nous interrogeons l'absence des productions écrites des étudiants 
qui nourrissent la pédagogie de l'erreur mathématique. Il en émerge ainsi, trois questions 
fondamentales à notre avis : Comment l'enseignant pourrait réguler ses cours ? S'agit-il d'un 
enseignement plutôt que d’un apprentissage ? Ce type de situations évaluatives, va-t-il faire 
face au formalisme mathématique, qui pose de sérieux problèmes aux étudiants de la première 
année de l'université, pour suivre leurs futures études scientifiques ? Ces enjeux ont eu une 
grande répercussion, comme le montrent bien les recherches qui s'inscrivent dans le cadre de 
la transition des mathématiques scolaires aux mathématiques universitaires, à titre d'exemple, 
Thomas et al. (2015), Gueudet (2008), Artigue (2004), Bloch et Ghedamsi (2004). Or, du fait 
que les réponses et les processus cognitifs de l'étudiant, lors d'une évaluation, sont en fonction 
des situations auxquelles il est confronté. Nous soulignons, particulièrement, la nécessité de 
bien définir la finalité de l’évaluation en matière d'acquisition des connaissances 
mathématiques chez les étudiants. Selon ce qui a été discuté dans la littérature à propos de la 
conception des QCM, il est recommandé de disposer au préalable d'une base d'erreurs 
fréquentes des étudiants. En outre, de solliciter la collaboration des collègues de la discipline 
pour mettre à l'essai des versions de QCM. Or, ceci est en général perturbé par les aléas 
d'initiatives personnelles du sujet enseignant et son travail à bureau fermé ! 
En conclusion, nous précisons qu'il ne s'agit pas, en matière d'évaluation des 
mathématiques, de rejeter les questions fermées ou de favoriser les questions ouvertes. Mais 
de regarder quand les mathématiciens tissent les lignes des démonstrations. Et  là, nous 
rejoignons la théorie de la didactique des mathématiques qui observe ces allers-retours dans 
les situations d'évaluation et les processus de conceptualisation. 
Mesure des apprentissages et subjectivité  
Pour donner une réponse possible aux enjeux relatifs à cette question récurrente du 
thème de l'évaluation : Comment mesurer, avec le moins de subjectivité possible, les 
apprentissages des étudiants ? Nous allons interpeller la trace de la subjectivité dans les 
mathématiques en tant que discipline, pour le mathématicien comme sujet actant et, enfin, 
pour les objets mathématiques comme outils de travail de l'activité mathématique. Notre thèse 
est que l'acte qualifié de subjectif, à propos des décisions pédagogiques de l'enseignant, est en 
-grande- partie une conséquence du statut épistémologique des trois pôles: les mathématiques 
en tant qu'activité scientifique, le mathématicien  en tant qu'actant disposant de sa propre 
histoire et, enfin, des objets/outils nécessaires pour l'activité mathématique. À titre de 
synthèse, pour schématiser succinctement nos réflexions autour de l'acte subjectif influant la 



















           Figure 2 : La subjectivité et ses allocations à l'activité mathématique 
 
Ainsi, dans les trois paragraphes qui suivent, nous abordons chaque pôle et ses 
interactions sous- jacentes, inscrites dans le contexte de la subjectivité.  
Mathématiques et dialectique subjective/objective 
La mathématique est un acte de caractéristique fort intérieur, un acte qui, généralement, 
peut utiliser dans son activité des objets fictifs. Le mathématicien essaye de dégager des 
concepts abstraits de ces objets à partir d'une réalité relative vécue ou observée par le sujet 
actant. Par exemple, on pourrait imaginer le nombre « un sur trois » qui a, dans son écriture 
numérique, une infinité de chiffres « trois » après la virgule, ce qui rend impossible de le 
représenter matériellement, on garde ainsi une image intellectuelle de sa présentation sur le 
papier, une sorte d'image non absolue de la réalité conçue par le mathématicien au sens très 
subjectif. Mais ce dernier se force à le représenter en toute objectivité. Il s'agit donc d'un 
déplacement imaginaire (subjectif) décrochant de la réalité et qui permet de revenir sur le 
concret (objectif) pour couvrir la nécessité réelle imposée par la cohérence mathématique. À 
titre d'exemple, dans le registre géométrique, on peut parler de plus d'une fiction, mais d'une 
idéalité. En effet, une droite est un idéel car on peut poser des questions sur son épaisseur, sa 
rectitude, son infinitude. Les formes géométriques à trois dimensions et leurs tracés (on trace 
pourtant ces objets géométriques sur un papier à deux dimensions !).  
En conclusion, la touche humaine des mathématiques est sans doute présente même si 
elle est cachée, car les publications de ces textes précis et rigoureux ne montrent que la face 
des résultats mathématiques. Les savoirs présentés sont dépersonnalisés et souvent cette 
désubjectivation des mathématiques est certainement l'une des causes de la production de 
cette discipline d'apparence universelle et objective.  
Subjectivation des objets mathématiques 
Pour exprimer les idées mathématiques, on a besoin en toute évidence (comme toute 
production intellectuelle humaine) d'un langage et de symboles (moyens de représentation). 
Or, ce langage n'est pas forcément un langage savant et les signes mathématiques, d'après le 
cheminement historique, ne dispensent pas d'objectivité et donc on peut se demander, à ce 
propos, pourquoi on note le nombre d'Euler par la lettre e et pourquoi la nomination des 
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Dire que les nombres complexes sont complexes veut-il dire que les autres nombres 
qu’a rencontré l’étudiant dans son parcours de scolarité sont non complexes ou bien simples 
et dans quel sens peut-on voir ou concevoir cette simplicité ? 
Dire aussi que ces nombres sont imaginaires : sont-ils vraiment plus imaginaires que les 
nombres réels car comment peut-on croire à la matérialité de l’infinité des nombres après la 
virgule de l'écriture décimale du nombre réel « racine carrée de 2 » par exemple ? 
[…] la majorité des étudiants dégage un concept abstrait de ces nombres, cet aspect semble lié 
plutôt à la nature des adjectifs, au lieu que les étudiants les perçoivent comme de simples 
qualificatifs donnés à des objets mathématiques. (Ouailal, 2015). 
Ainsi, les chercheurs en mathématiques ont parfois utilisé aussi le langage courant, et 
ces pratiques langagières ont donné lieu aux glissements : le lecteur mathématicien peut 
prendre certains objets mathématiques par leur signification familière ou naturelle (Hache, 
2015).  
Pratique enseignante et subjectivité : approche par didactique clinique 
Le cadre théorique que nous estimons indispensable à partager avec les enseignants, 
nouvellement recrutés à l'université, repose sur la prise en considération de l’histoire du sujet 
enseignant et ses effets sur la pratique enseignante. En particulier, en termes d'évaluation. En 
effet, à la lumière de sa propre expérience dans son parcours avec l’activité mathématique, 
l’enseignant décide de ses actions pédagogiques, ce qui influence l’opération de transmission 
de savoirs mathématiques d'une part, et les critères, souvent subjectifs, de l'évaluation de ces 
connaissances mathématiques résultants.  
La didactique clinique (Terrisse, Carnus, 2009) définit trois outils pour étudier le sujet 
enseignant, ces outils sont fondés théoriquement sur la didactique d’une part et la 
psychanalytique d’autre part. Il s’agit de : 
« L’impossible à supporter » : On donne ici l’exemple d’un professeur qui évite de 
proposer un sujet d'examen autour des paragraphes qu'il a enseignés au cours des deux 
dernières semaines avant la date prescrite de l'examen d'« Analyse ». Un dialogue avec 
cet enseignant nous a montré que ce dernier avait passé une session de rattrapage 
lorsqu'il était  étudiant à cause d'une situation pareille. Cette expérience lui a laissé des 
valeurs négatives et, par la suite, il ne supporte pas de voir vivre ses étudiants dans de 
telles circonstances. 
« Le sujet supposé savoir » : Dans son parcours académique, l'enseignant (doctorant) 
s'est spécialisé dans un domaine précis de recherche (Analyse, algèbre…) par la suite, 
dans le cadre professionnel, il se trouve dispenser un cours dont il n'est pas le maître. 
Cependant, il se force à défendre l’image de l’enseignant face aux étudiants sans 
vraiment s’occuper des savoirs réellement transmis. 
« La conversion didactique » : L’enseignant reçoit une liste de chapitres à enseigner, 
mais il reste, en fin, le seul à décider de la mise en œuvre. Ainsi, ce savoir transmis, il 
ne le dispense pas de son propre rapport à ce savoir, par la suite, on voit que l'enseignant 
favorise quelques stratégies du travail de l'activité mathématique sur d’autres. 
Il est important de signaler, à propos de l'activité professorale, qu'avoir le courage de se 
connaitre, de partager avec ses collègues ses propres controverses antérieures avec les 
mathématiques est, à notre avis, un maillon incontournable pour mieux connaitre le métier de 
l’enseignant et ses enjeux professionnels. L'idée clé peut être formulée par la phrase suivante : 
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« Mieux se connaître pour mieux évaluer ! ». Car notre manière d'appréhender les différents 
processus de l'évaluation dépend de notre conception des trois verbes : vérifier, situer et juger. 
C'est, alors, avec cette réflexion que nous introduisons notre thèse, en premier plan, une thèse 
tributaire à la connaissance de soi même. 
Conclusion 
L'une des finalités assignées à l’enseignement universitaire est de développer chez les 
étudiants des compétences de haut niveau en mathématiques. Notre pari est d'inviter 
l'évaluateur (enseignant) à réfléchir à ce que la didactique pourrait contribuer à l'amélioration 
de ses choix et décisions quant au  processus d'évaluation des connaissances mathématiques. 
Par conséquent, afin de mieux comprendre le métier d’évaluateur pédagogique, l’enseignant 
doit avoir le courage de se connaître et de partager avec ses collègues ses propres controverses 
antérieures avec les mathématiques. 
Nous soulignons vigoureusement l'aspect du métier de l'enseignant, dans sa dimension 
de métier à soi, pour que l’enseignant s'engage dans une pratique professionnelle réflexive qui 
lui permettrait d’interroger ses habitudes de planification, de gestion et d’évaluation des 
connaissances mathématiques.   
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With the advent of smart phones and tablets and the enormous opportunities they 
offer to access wireless network and HTMLS, new web-based Students 
Response Systems (like Socrative, Quizlet, Quizizz, and Kahoot) have appeared. 
Despite their differences in features and design, these new Students Response 
Systems meet across one point: they all digitize and gamify quizzes and provide 
them in a technologically-enhanced game ̶like environment. The growing interest 
among instructors in employing these Digital Game-based Quizzes (DGBQs) as 
formative assessment to motivate their students and improve learning in their 
classroom calls for investigating their implementation and effectiveness. Based 
on asound literature on digitalgame-based learning and formative assessment, 
this chapter raises concerns about the implementation of DGBQs as formative 
assessment and highlights the importance of placing them within a reflective 
framework.  
 
Keywords: Students Response Systems, Digital Game-based Quizzes, formative 
assessment 
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Introduction 
The growth of technological investment in education has inspired educational applications 
designers and researchers to look for more innovative ways to use technology to actively engage 
students and improve learning in higher education. One of the outcomes of this tendency has 
been the development of Students Response Systems (SRSs) such as Clickers, Keypads, 
Handsets or Zappers. SRSs are handheld technologies that students can use to quickly and 
anonymously respond to their professors’ quizzes during or after a lecture. SRSs can send 
infrared or radio-frequency signals to the instructor’s computer allowing students to respond to a 
multiple-choice quiz. 
The quiz is prepared by the instructor using PowerPoint or similar tool.  The instructor then 
launches the quiz during or after a lecture via an overhead or computer projector. After students 
provide their responses, they immediately get feedback and their responses are instantly 
displayed to class. In literature, different terms such as “Class Response Systems”, “Audience 
Response Systems”, “Personal Response Systems” or “Electronic Response Systems” have been 
used to refer to SRSs (Wang, 2015). Findings of various studies have demonstrated that SRSs can 
be used to increase students’ motivation and  interaction in the classroom, assess students’ 
understanding and to provide feedback (Brady, Seli, & Rosenthal, 2013; Castillo-Manzano, 
Castro-Nunõ, López-Valpuesta, Sanz-Diáz, & Yñiguez, 2016; Mayer et al., 2009; Morales, 2011; 
Ruediger, 2014). Nevertheless, a major criticism against SRSs was that they required costly 
investment in hardware, infrastructure, administration and maintenance (Wang, 2015; Wang, 
Zhu, & Saetre, 2016). Therefore, many universities cannot afford investing in these systems and 
thereby miss their educational advantages.  
In the last decade, the rapid growth of wireless and mobile technologies encouraged the 
trend of Bring Your Own Device (BYOD) that reducedthe costly investment in SRSs hardware 
and paved the way for enhanced digitization of quizzes.  Particularly, the advent of smart phones 
and tablets has blessed users with enormous opportunities to easily access wireless networks and 
HTMLS wherever they are. Therefore, taking advantage of these new facilities stimulated 
educators and researchers and opened wide doors for a new conception of the whole quiz-
delivery and response experience in the classroom. Unsurprisingly, the outcome was the shift to a 
new generation of web-based SRSs that provide more interactive platforms with tempting 
graphical user-interfaces and audio effects to deliver quizzes, to respond and to get feedback.   
The growing interest in games and the echoes coming from game-based learning literature 
on the positive impact of games on students’ motivation and learning have tempted SRSs’ 
designers to inject game elements in their systems so that instructors can gamify the quiz-delivery 
and the whole response experience in the classroom (Wang, 2015; Wang, Zhu, et al., 2016). The 
term “gamification” has been used to refer to the process of integrating game thinking and game 
mechanics in  non-gaming context (Kapp, 2012; Zichermann, 2011). Gamification is believed to 
advance goals outside the context of a game (Brigham, 2015). In educational contexts, game 
mechanics (such as fantasy, challenge, leader boards, points)  are imported into learning activities 
to increase engagement, motivation and learning and to solve problems (Brigham, 2015; Kapp, 
2012; Morschheuser, Rivera-Pelayo, Mazarakis, & Zacharias, 2014; Zichermann, 2011).  
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Studies on using Game-based SRSs have suggested that these systems can be an effective 
tool to deliver formative assessment in the classroom. Particularly, digitizing and gamifying 
quizzes through Game-based SRSs engage students and provide opportunities for instant 
feedback about students’ learning (Chaiyo & Nokham, 2017; Coca & Slisko, 2013; Elliott, 2015; 
Fotaris, Mastoras, Leinfellner, & Rosunally, 2016; Hussein & Picciano, 2015; Katyshev & 
Assessment, n.d.; Wang, 2015). Nevertheless, literature on gamification and that on formative 
assessment trigger concerns about digitizing and gamifying classroom activities. The purpose of 
this chapter is to point at these concerns and highlight the importance of after-quiz reflection to 
facilitate students’ learning from Digital Game-Based Quizzes (DGBQs).  
Using Digital Game-based Quizzes in the Classroom 
As mentioned earlier, the advent of Game-based SRSs has paved the way for gamifying 
classroom quizzes. According to Wang et al. (2013), the gamification of quizzes is done	through	
a	 temporal	 transformation	 of	 the	 classroom	 into	 a	 game	 show	 as	 shown	 on	 TV.	 The	
instructor	during	the	quiz	experience	acts	as	a	game	show	presenter,	and	the	students	act	as 
competitors.  The transformation is facilitated by a Game-based SRS. The system provides a 
web-based platform for creating quizzes. The quiz is launched in the classroom by the instructor 
in a web-browser on a laptop connected to a large screen displayed to students. The students then 
log into the system with a game-pin and a nickname using their own devices (any device that 
supports access to a web-browser).  
Literature on digital game-based learning has praised DGBQs for their potentials to 
increase learning and motivation in the classroom. One potential effect of adding game-based 
elements to classroom quizzes on learning in the classroom is increasing students’ engagement. 
Specifically, the fantasy of transforming the classroom into a game show, the challenge of 
answering questions and competing against other players along with the curiosity cultivated 
through the systems graphics and audios and the problem solving process all make the quizzes 
fun and intrinsically motivating (Wang, 2015; Wang, Lieberoth, Wang, & Lieberoth, 2016; 
Wang, Zhu, et al., 2016).  
Additionally, gamifying quizzes allows the participants to form teams to respond to the 
questions and to discuss their answer. Therefore, gamification has been praised for encouraging 
collaboration and interaction among students (Brigham, 2015; Wang, 2015; Wang, Zhu, et al., 
2016). Further, DGBQs has the potential to provide immediate feedback about students’ learning 
(Chaiyo & Nokham, 2017; Elliott, 2015; Fotaris, Mastoras, Leinfellner, & Rosunally, 2016; 
Hussein & Picciano, 2015; Katyshev & Assessment, n.d.; Villanueva & Slisko, 2013; Wang, 
2015). According to Brigham (2015), immediate feedback coupled with collaborative learning 
can satisfy the requirements of learners, particularly, millennials. Furthermore, gamification 
permits the freedom to fail and to try different strategies to achieve goals (Brigham, 2015). The 




We Play the Quiz                                                                       Abderrahim Mimouni & Youssef Tamer 
 45 
Prototypes of Game-based SRSs That Digitize and Gamify Quizzes 
Kahoot 
Kahoot is a game-based SRS that can be used to create and deliver formative assessment in 
the form of quizzes, surveys, and discussions. Additionally, Kahoot allows the possibility to add 
pictures and YouTube videos to questions publish and share quizzes, duplicate and edit quizzes 
made by others. When playing Kahoot in the classroom, the instructor launches Kahoot via a 
laptop on a large screen (TV, projector or interactive board). Students enter the game through a 
web-browser on their own devices using a game pin and a nickname. While playing the quiz, the 
multiple choice or true/false question appears on the large screen along with a timer that counts 
down to zero. The students must answer before the timer reaches zero using their devices to 
select the same color and symbol as the answer they believe is the correct one. If their answer is 
correct, students get points which appear on the large screen and their own devices. The faster the 
answer is, the higher the points are.  Like in a game show on TV, the graphical user interface, 
music and sounds of the system create a playful and competitive atmosphere(Wang, Zhu, et al., 
2016). 
After answering every question, a scoreboard of the five best players is shown on the 
screen. Other details like feedback on the correctness of the answers, the number of points and 
the ranking are displayed on students’ devices. At the end of the quiz, the system provides a 
downloadable Excel chart that summarizes all the participants’ results and activity. Kahoot has 
been praised for  increasing students’ motivation and concentration (Chaiyo & Nokham, 2017; 
Wang, 2015; Wang, Zhu, et al., 2016).  
Socrative 
Socrative is a gamified web-based SRS that can provide real-time formative assessment. 
Using Socrative in the classroom requires having access to Internet connection on a device like 
laptop, tablet or smartphone. The instructor can create quizzes in the form of multiple choice true 
or false, or opened questions and control the flow of questions. Students simply log in with their 
device and respond to the questions. The system provides the Game Space Race through which 
groups of students can answer questions to move their rockets quickly. Villanueva and Slisko 
(2013)carried out a feasibility study of using Socrative and smartphones with prospective 
teachers and reported some positive advantages of using these tools.  Socrative turned out to be 
very interesting and easy for students to use and helped in facilitating the argumentation and the 
exchange of opinions among students. The researchers concluded that Socrative and students’ 
smartphones can help professors in assessing the students’ learning and increasing motivation 
and active learning in the classroom if they are used efficiently. 
Quizlet 
Quizlet is not just a SRS. It is a web-based learning platform where students can use 
Flashcards, spellers, tests and more to study and review diverse topics. The platform offers a 
Quizlet Live mode that can be used by instructors to transform flashcards into a live, multi-
player, classroom game. When the instructor selects this mode, the students are required to go to 
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Quizlet Live using the join-code displayed on the teacher’s screen. Quizlet Live randomly forms 
teams of three to four students. The game cannot start unless at least six students join.  Student 
names automatically appear on the large screen. After the game starts, a definition will show up 
on all team members’ devices screens, but only one of them has the matching term. Students 
must collaborate in teams to match each term with the correct definition. A leader-board is 
displayed on the large screen providing instant feedback about the team’s progress. 
Quizizz 
Quizizz requires almost the same procedures as Kahoot. The instructor creates and launches 
a quiz and students log in using a game-pin and their names. Both Kahoot and Quizizz offer the 
possibility to insert multiple-choice questions to which students respond by pressing the button, 
on their devices that corresponds to the answer they select. One difference between Kahoot and 
Quizizz is the way questions are displayed to students. Kahoot necessitates a large screen on 
which the questions are displayed in front of students, whereas Quizizz displays the questions 
individually on students’ devices. Another difference lies in the order and the pace of the 
questions. In Kahoot, students respond to questions in the same order as they appear on the large 
screen and cannot move to answer another question before the whole class answers the question. 
In contrast, questions in Quizizz show up randomly for each student. When using Quizizz, 
students do not have to wait for the whole class to answer a question before they continue to the 
next one. Quizizz also displays the total number of questions that have been answered correctly 
and incorrectly and real-time progress bars for each player(Chaiyo & Nokham, 2017). Like 
Kahoot, Quizizz is often used by instructors to increase engagement and make learning fun in 
their classroom. To evaluate the effect of these SRSs on students’ concentration, engagement, 
enjoyment, perceived learning, motivation, and satisfaction, Chaiyo and Nokham (2017) 
conducted a study in which Kahoot, Quizizz, and Google Forms were used throughout the lecture 
to facilitate questions and answers in the classroom. According to the findings of the study, 
Kahoot and Quizizz demonstrated more advantages than Google forms. The study also suggested 
that students perceived Kahoot and Quizizz as tools that support learning and increase 
concentration, engagement, enjoyment and motivation. 
Concerns about using DGBQs as Formative Assessment 
Literature has suggested that digitizing and gamifying quizzes through Game-based SRSs 
engage students and provide opportunities for feedback about students’ learning (Chaiyo & 
Nokham, 2017; Coca & Slisko, 2013; Elliott, 2015; Fotaris et al., 2016; Hussein & Picciano, 
2015; Katyshev & Assessment, n.d.; Wang, 2015; Wang et al., 2016). Nevertheless, the terms 
engagement and feedback have always raised concerns in literature. Based on literature on 
gamification and that on formative assessment, this section raises questions about whether 
DGBQs canengage students cognitively and on whether they can provide formative feedback. 
Are students cognitively engaged?  
How to engage students has always occupied educators. Undeniably, engagement has been 
a challenge in education (Silpasuwanchai, Ma, Shigemasu, & Ren, 2016). However, this 
We Play the Quiz                                                                       Abderrahim Mimouni & Youssef Tamer 
 47 
prolonged challenge has started to fade away thanks to gamification. Literature on gamification 
has affirmed that gamification has hypnotic effects on students’ engagement. Even so, any 
excitement about the hype around gamification should be delayed until a generic insight of what 
is meant by engagement is reached.  
Narrowly, definitions of engagement focus on attention or enjoyment (Silpasuwanchai et 
al., 2016).  Yet, a more comprehensive definition considers the different dimensions of 
engagement. Engagement can be referred to as the behavioral, emotional and cognitive 
connection that is built between the learner and the task(Silpasuwanchai et al., 2016, p.460). In 
this regard, assessing the effect of gamification on engagement requires taking the three 
dimensions of engagement (behavioral, emotional and cognitive) into account. This reasoning 
guided a literature review conducted by Silpasuwanchai et al., (2016). The review covered 
studies that used various measurements tools to measure the effect of different gamification 
strategies (challenges, points, leader boards, badges and competition) on engagement in a wide 
range of disciplines from 2011 to 2013. Using the key terms “gamification”, “learning” and 
“education” in various databases (including the ACM Digital Library, ScienceDirect, and IEEE 
Xplore Digital Library), the initial search yielded a total of 486 publications (DL = 278, SD = 
152, IEEE = 56), but the researchers narrowed the number to 36 to cover original full papers with 
empirical evidence, papers published in peer-reviewed English forums, and papers limited to 
gamification rather than full-fledged educational games. Using a two researchers screening 
process with high inter-rater reliability (Kappa = 0.889, p < 0.05), the review revealed interesting 
findings on the effect of gamification on engagement. Precisely, 14 out of 17 studies reported 
positive effect of gamification on behavioral engagement (participation and involvement). As for 
emotional engagement which concerns affective reactions such as interest and boredom, 18 out 
22 studies reported positive effect of gamification. What sends worrying signals about 
gamification in the review is the cognitive dimension which, as reported by Silpasuwanchai et al., 
(2016), concerns psychological investment in learning. The analysis revealed that the cognitive 
dimension has not been sufficiently investigated.Therefore,“it remains inconclusive whether 
gamification can really make learners think deeply and reflect” (Silpasuwanchai et al., 2016, 
p.462). 
The claim that engaging learners goes beyond getting them physically DO to getting them 
actively THINK is grounded in active learning theory. Mayer (2002) distinguished between 
behaviorally active learning and cognitively active learning. Behaviorally active learning occurs 
when the learning activities demand a physical response from students as pressing buttons on a 
device or clicking on words or pictures on a computer screen; whereas, cognitively active 
learning takes place when the learning activities engage the learner in deep cognitive processing 
such as paying attention to the learning material, organizing it and integrating it with the prior 
knowledge. Active learning falls into rote learning if learning centers around behavioral activity 
and does not demand any cognitive efforts from students (Mayer, 2002; Mayer & Johnson, 2010). 
With insufficient evidence on the effect of gamification on the cognitive engagement of students 
(Silpasuwanchai et al., 2016), using gamified activities like DGBQs can be therefore 
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adventurous. There is a risk that the entertainment features of these activities may trivialize the 
academic learning content (Mayer, 2002; Mayer & Johnson, 2010).  
Other reasons to delay excitement about gamifying quizzes are related to various factors. 
One could be the default coding of DGBQs to multiple choice coding which targets testing 
students’ knowledge. Games that simply test students’ knowledge are ineffective at engaging 
students in critical thinking(Broussard, 2014, p.6). Another worrying factor is related to the 
learning objective.There is no evidence so far whether gamification clarifies the learning 
objectives or eases understanding them (Brigham, 2015, p.475). Worse, there is fear among 
scholars that gamification strategies might trivialize the learning objectives of a course since 
research has shown that some game elements do not support educational outcomes.  
Is feedback formative? 
DGBQs are often granted a formative value for their potential to generate Instant Feedback 
(IF) about students’ answers. This formative value along with the students’ engaging nature seem 
to be a sound premise to open the classroom door wide for these quizzes. However, theterm 
“Formative” should not be taken for granted. Basically, what grants any activity its formative 
value is the quality of feedback and the way it is used to improve learning and modify instruction 
(Black and Wiliam, 1998). Feedback mainly represents the information given to students after the 
completion of a task to modify their understanding or fill the gaps in their knowledge.Studies 
have indicated that IF hassignificant effect on students’ achievement and learning (Duijnhouwer, 
Prins, & Stokking, 2012; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008; Steen-Utheim & Wittek, 2017; 
Zlatović, Balaban, & Kermek, 2015). However, the potential effect of feedback is heavily 
dependent on the kind and quality of information it provides. Due to their computer-based nature, 
the systems that digitize and gamify quizzes can only yield IF about correctness verification. 
Exceptionally, some systems can also send personal feedback to students’ devices praising them 
on their efforts (Wang, Lieberoth, et al., 2016; Wang, Zhu, et al., 2016). With the principle that 
the formative value of assessment is heavily weightedon the type and quality of feedback,it is 
worthy checkingwhether the feedback generated by the systems that digitize and gamify quizzes 
is sufficient to grant DGBQs a formative value.  
Before tackling this issue, it is very important to expand on the term “formative 
assessment.”  Hattie and Timperley (2007) suggested two ways (a student-centered way and a 
teacher-centered way) of looking at formative assessment. In a teacher-centered approach, 
formative assessment means designing activities and questions that provide feedback about the 
effectiveness ofinstruction and help the instructor to develop plans to improve their teaching. 
From a student-centered perspective, formative assessment means getting feedback about one’s 
performance and finding the effective ways to meet the goals of learning. In both perspectives, 
formative assessment goes beyond feedback to feedforward.Hattie and Timperley (2007) 
suggested a framework that is based on the idea that studentsfeedforward from assessment when 
they getinformation about a task and how to perform it effectively with the learning goals in 
mind. Directing students’ attention towards the way a task is performed with targeted goals in 
mind facilitates and improvesstudents’ metacognition and helps them self-regulate their actions 
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towards the learning goals.Hattie and Timperley (2007)  believe that elaborated feedback that 
communicates to students’metacognitive and self-regulative information is more powerful in 
terms of deep processing, mastery of tasks and transfer of learning.  The effect of feedback 
diminishes when it stops at the verification of the correctness of students’ product (corrective 
feedback) or when it focuses on rewards and punishments (personal feedback). While corrective 
feedback provides necessary information for metacognition and self-regulation, it is not sufficient 
when it is presented alone since it does not generalize to other tasks. Accordingly, when feedback 
stops at correctness verification, students are deprived of the potentials to improve their learning. 
Students might also miss the opportunity to better their learning if feedback stops at praise such 
as “good job” or “great effort.” Such feedback about the self as a person expresses evaluation 
about the students; nevertheless, it barely leads to learning gains.  
Studies on game-based formative assessment itself have demonstrated that elaborated 
feedback is more powerful that non-elaborated feedback. In an experimental study, Tsai, Tsai, 
and Lin, (2015) tested  the effect of different gaming modes-Single player Online Game (SOG) 
and Multiple player Online Game (MOG)-and different feedback types – Immediate Feedback 
(IF) and  Immediate Elaborated Feedback (IEF) on the effectiveness of knowledge acquisition 
and participation perception. While the gaming modes had no impact on the knowledge 
acquisition, IEF facilitated knowledge acquisition. These findings are reinforced by another study 
that tested the application of on online game-based assessment in a flowchart-based tutoring 
(Hooshyar et al., 2016). The study revealed that IEF significantly increased the level of students’ 
performance.  
The Need for a Reflective Intervention  
Overall, students’ emotional and behavioral engagement and the systems’ instant feedback 
are not sufficient to guarantee a meaningful learning experience from DGBQs. Therefore, it is 
important to find an instructional way to ensure learning from DGBQs. One  recommended way  
in both formative assessment and game-based learning to guarantee meaningful learning from 
classroom activities is engaging learners into reflective thinking (Broussard, 2014). Reflective 
thinking means critically and carefully considering an actual experience in relation to another 
situation or to previous knowledge (Mezirow, 1990). Reflective thinking is the backbone of 
theories of active learning, reflective learning, and experiential learning. For these theories, 
experience alone is not enough for learning to take place. It is reflection on experience that gives 
meaning to experience. Considerably, reflection plays a critical role in both formative assessment 
and game-based learning. 
Literature on game-based learning suggests that game-based activities can be most effective 
when there is a follow-up reflective intervention. Reflective interventions such as discussion or 
journaling are believed to compensate for any limitations or concerns in the game design 
(Broussard, 2014). Besides, studies on assessment highlight the importance of reflection to 
cultivate learning from assessment. Researchers attribute the effectiveness of assessment 
feedback to the level of reflective engagement of students.  Feedback is more effective when it 
stimulates students’ reflective thinking (Carless, 2013, 2016; Steen-Utheim & Wittek, 2017). 
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Reflective thinking requires assigning an active role to students as participants in the feedback 
process. In this regard, feedback should be extended into a reflective conversation rather than 
one-way transmission of information from instructor to students (Carless, 2016; Merry, Price, 
Carless, & Taras, 2013; Steen-Utheim & Wittek, 2017). During this reflective conversation, 
students take part as active negotiators of meanings. The instructor, within this framework, is no 
longer the only source that can supply feedback. It can originate in multiple sources (instructor, 
peers, self, etc.). In such a reflective conversation, students can effectively feed-forward feedback 
(Sutton, 2009). Framing feedback within a critical and reflective pedagogy make students critical 
reflective thinkers who look back into their experience and try to make sense of it. The instructor 
acts as facilitator who guides students to answer questions about where they are, how they got 
there, where they should go next, and how to get there. Researchers believe that involving 
students as active participants in generating feedback supports thinking and develops 
performance since providing feedback is more cognitively engaging than receiving it (Carless, 
2013, 2016; Merry et al., 2013; Steen-Utheim & Wittek, 2017). Involving students in the process 
of feedback can be very difficult if there is no motivating classroom atmosphere where students 
can feel free and safe to express themselves and take risks. Therefore, dialogic feedback should 
be facilitated by trust and relationship (Carless, 2016). 
Conclusion 
Based on literature on formative assessment and on game-based learning, this chapter 
raised two questions about the effectiveness of DGBQs. The first question is about the potential 
effect of DGBQs on students’ cognitive engagement, and the second has to do with the formative 
value of the feedback generated by the systems that digitize and gamify quizzes. The chapter also 
highlighted the importance of a reflective intervention to guarantee meaningful learning from 
DGBQ. Future research should be to measure the effectiveness of DGBQs with and without a 
reflective intervention.  
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The CBLT in Algeria:  
From Euphoria to Bitter Criticism 
Farouk Bouhadiba 





This chapter investigates the current—and sudden—shiftfrom a time-based 
approach to a competency-based approach in the Algerianeducational system and 
the subsequent syllabi. The teaching of English as a Foreign Language is 
explored as a case in point. The way the Competency-Based Approach to 
Language Teaching (henceforth CBLT) has been implemented since September 
2003—and more recently revisited—in Algeriais discussed on the basis of 
classroom observations, the learner’sattributes together withthe current school 
setting and environment. These will serve as indicators and markers of school 
failure in Algeria today. This chapter concludes with some suggestions on a 
more adequate implementation of the CBLT for a more appropriate English 
language teaching and learning in Algeria. 
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Introduction 
The current educational system in Algeria remains essentially based on courses which 
are scheduled to last for a given period of instruction (time-based programs and textbooks). At 
the same time, one notices a growing tendency among various actors (school inspectors, 
teachers, parents, etc.) that the Algerian educational sector needs amendments. Similarly, a de 
facto recognition (not to say a me a culpa) amongst higher- level decision makers is indicative 
of the will and wishes that changes must be brought urgentlyi. This issue takes place of pride 
in the most recent debates on schooling and education. The issue at stake is that the current 
educational system in Algeria remains essentially and fully based on courses scheduled to last 
for a given period of instruction. This implies that learners in various fields of study like 
math, physics or languages are involved in courses that supposedly -and erroneously- prepare 
them for a profession that will integrate them as white collar staff in the Algerian economic 
and social spheres.  
If one takes the case of English for illustration, progress in these courses is time-based 
(1st year English, 2nd year English, 3rd year English, 4th year English, etc.). This means that 
during this learning phase, the teacher is supposed to have given an amount of knowledge and 
reached a particular stage in the textbook or the course content.  This entails that the learner is 
supposed to have learnt at the pace “imposed” by the teacher, the textbook, or the course 
itself. Yet, it is generally agreed today that not all learners of language learn at the same 
space, nor is the teacher’s output necessarily the same as the learner’s input (Krashen, 1995). 
 Tests are scheduled on a periodic basis to evaluate the learner’s acquired knowledge in 
terms of scores (marks out of 20) in order to check his/her progress in the course. In case of 
failure, some remedial work is sometimes improvised by the teacher, but it has never been 
based on the individual’s needs because of overcrowded classrooms (over 40 pupils, 
sometimes more). The failing learner rarely obtains individual assistance unless he resorts to 
private courses outside the school (or the university) and provided the parents can afford it 
financially. 
The typical effects of a time-based teaching program in Algeria appear clearly in the 
low rates of success for equivalents of the O level and A level results (BEM, Baccalaureate, 
etc.) which are published each year and which are indicative of school failure and of the 
inadequacy of the teaching / learning policies in Algeria.Time-based teaching has proven 
successful at times over the years and in specific teaching environments (sandwich courses, 
crash courses, etc.). Nevertheless, such approaches to teaching have also proven to be 
inadequate if the course objective is to lead the learner to perform a number of tasks on the 
basis of the knowledge he has acquired during the learning phase.  
At university, the “Licence d’Enseignement de Langues”ii has produced over the years 
teachers who have been poorly prepared for teaching (rather than for the teaching profession). 
The programs, knowledge, skills and training at university are inadequately designed for the 
teaching profession of foreign languagesiii. The result is that the Algerian school learner 
knows basically how to perform an addition, a multiplication, a subtraction or a division 
problemin class. However, he/she often fails to apply this knowledge in real everyday 
situations simply because he/she has been trained and used to ‘return back’ what he/shehas 
learnt in the classroom during an assessment, a test or an exam at school. This entails that 
knowledge in such cases remains confined or restrained to the classroom environment and for 
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evaluation purposes both for the teacher, the learner, and the school institution under the form 
of a summative evaluation. 
What lacks in the case of the teacher and that of the learner is the opportunity - or at 
least the adequate environment-where the acquired knowledge becomes dynamic rather than 
static. The learner needs to put to work the acquired knowledge in terms of skills and 
capacities, to be able to re-invest it during the performance of a task and to call upon his/her 
individual strategies such as breakdown strategies in problem solving situations. The learner 
needs to develop a new behaviour in class as well as outside class. Most of all he/she needs to 
be guided to develop the feeling of having achieved something on the basis of what was learnt 
during the course. 
No doubt, a time-based educational system as implementedin our schools - and 
universities - is not appropriate for such an achievement, nor is it adequate for the training of 
successful actors in the Algerian educational and socio-economic development. The answer 
would rather be teaching and training based on competencies, capacities, strategies and 
skillswhich he/she develops and acquires through learning and practice inside and outside 
school. This can be achieved by implementing an adequate and more appropriate Competency 
Based Approach (henceforth, CBA) and in particulara Competency Based Language Teaching 
(CBLT) approachthat fits into the Algerian educational field and responds to classroom reality 
setting and requirements.		
The next section presents, from a socio-educational and a socio-linguistic perspective, 
an overview of the Algerian teachers’ and learners’ entry and exit profiles. The case in point 
concerns the teaching / learning of English as a Foreign Language. These profiles have been 
subject to changes in the Algerian society at different periods of time. The main objective is to 
illustrate howsocial upheavals in Algeria have affected the teacher’s and the 
learner’sattributes and attitudes towards English. At the same time, they highlight their impact 
on the educational sector as a whole. 
The Teacher’s Entry and Exit Profile in Algeria  
The 1980s are used hereas a demarcating line to illustrate changes that occurred in the 
teacher’s profileiv. These will serve for comparison purposes to illustrate the impact of socio-
economic and cultural changes on the teaching and learning of English in Algeria since 
independence (1962).   
Prior to the 1980’s, teachingwas considered as a profession. It was mainlymotivation 
based.  The would-be teacher of English was undoubtedly someone who, for various reasons - 
cultural, vocational but hardly ever triggered by instrumental motivation -wanted to be a 
teacher. Teaching was then considered as a respected and respectable profession in the 
society. The teacher stood as the source of knowledge inside as well as outside the classroom 
and represented somehow the Authority in the city. Prior to getting the job, the would-be 
teacher had to follow teacher-training programs in special institutions (ITE)vfor a better 
practice and an adequate management of the profession. Teaching was a profession and a 
creative source in terms of cultural and scientific activities. Official texts encouraged at that 
time the exchanges between the University and the industrial sector in terms of applied 
research.  
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For the case of English, there was an open access to educational reviews, journals and 
magazines on teaching / learning English. The magazine,“Forum,”for instance, to which most 
teachers of English used to subscribe, was available and the subscription was free of charge. 
Open air activities such as theatre plays and dialogues in contexts were performed almost 
daily. Movie sessions, language laboratory sessions, tape recorders and self-access teaching 
cards constituted teaching aids, materials and realia available and accessible to teachers to 
help the learner at school or at university. The relationship teacher-learner was based on 
mutual understanding. Parents or relatives were part of the game and worried about their 
children’s behaviour at school (or at university) by monitoring their progress and their results. 
In addition, the presence of expatriate teachers, advisors, syllabus designers and counsellors, 
among others,  motivated the national teachers to be professionals as they were aware of how 
to handle a class in terms of their learners’ motivation, personality, gender, anxiety, beliefs, 
misconception and apprehension of cultural aspects of the targeted foreign languages in order 
to avoid, for example, cultural clashes. Teaching represented a dynamic and honourable 
profession in the service of society. 
During the 1980’s, the teacher’s profile represented someone who had mastered a 
know-how in didactics and pedagogy that he/she improved thanks to various human and 
material resources available on the spot (specialists in didactics, pedagogy, inspectors) along 
withteaching materials, facilities and up-to-date documentation in place (school library, 
university library, magazines received from abroad – Great Britain and the U.S. in particular). 
Although teaching was teacher-oriented and based on defensive learning at times, thestatistics 
of the 1980s are indicative of substantial results obtained by pupils and students alike during 
their school or university studies.  For example, the best students who were selected by joint 
committees from the Ministry of Higher Education and the British Council took standard 
international tests of English and succeeded to get national or international grants to study 
abroad. 
After the 1980’s, teaching became  a trade, i.e., a transaction for a particular job or task 
to perform or “a business of buying, selling, or exchanging goods and services…” (Longman, 
p. 1173) rather than a profession, i.e., “…a form of employment, especially one that is 
respected in society as honourable and is possible only for an educated person and after 
training in some special branch of knowledge’ (Longman, p. 874). 
The subsequent era to the 1980’s witnessed abrupt changes and radical social upheavals 
in Algeria. At the same time, uncontrolled population movements heading towards big cities 
took place. Consequently, overcrowded classrooms emerged everywhere in the country and 
the teacher became a kind of ‘knowledge supplier’. He stood, in some cases, as a provider of 
grades and marks for end-of-term or end-of-year evaluation, tests, and exams which were 
hardly ever conducted and administered properly. Despite the massive selective program for 
higher studies abroad of the 1980s which was financed by the Algerian Government in order 
to provide qualified national teaching personnel, the home-bound teacher has become a better 
knowledge holder to some extent but he / she remained more a knowledge provider than a 
professional as it were. This was mainly due to the “social malaise,” lack of motivation 
(poorly paid) and most of all, the lack of a proper teaching environment in the country. The 
exception to this general tendency would probably be the very few cases where individual 
initiative (by teachers representing forces in favour of change) had been stronger than the 
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environmental pressures and teaching routines (by teachers representing forces in favour of 
the status-quo and reluctance to change). The teaching of English and other foreign languages 
in Algeria boiled down to individual initiatives with inadequate teaching material, textbooks 
and classroom environment. University libraries were literally stagnating (no new books or 
magazines, emptied library shelves, unqualified librarians and personnel, etc.). As a matter of 
fact, one observed that within the same Department (that of English in this case), a given 
module was taught differently,in terms of content, teaching methodology and approaches 
from one teacher to another. Most of the teaching staff was fully national and trained locally 
with no selection criteria. The exit profile of the teacher after the 1980’s was that of someone 
looking for a full or part-time job to survive financially. Unemployment rosedrastically as a 
result of the oil prices sliding down of 1986 and the teachers’ salaries dropped down 
significantly compared to the costs of living. The teacher became then a job seeker and if 
he/she was lucky enough he would do some extra hours outside school or university and get 
paid as a trader more than as a professional.  
The teacher who used to be a model for the English language and culture, prior to the 
1980’s, did not hold that place of pride anymore. His teaching has become routine work with 
the same modules being taught over the years without keeping on a par with new theoretical 
trends or new teaching principles, methods or techniques. This is mainly true for content 
modules. Even the topics in oral expression, reading comprehension and listening 
comprehension were the same year in and year out. The teaching material, documented 
literature, teacher training courses, adequate teaching programs did not help to overcome this 
vacuum where social tensions undermine the teaching itself. Unfortunately, this state of 
affairs seems to last even today. In fact, the whole question on the teacher’s attitude and his 
motivation towards teaching a foreign language remains open to debate, revisiting and 
updating.  
The Student’s Entry and Exit Profile 
The student’sprofile had but only followed suit as that of the teacher. Prior to the 
1980’s, the student’s profile was that of a Baccalaureate holder with an above average in 
English and a strong motivation to learn this language and its culture. Socially, the father was 
a skilled worker living in an urban area. Some of the freshers came from mixed secondary 
schools (boys and girls in the same classroom with no distinction or discrimination based on 
Gender). Their motives for English language studies were more integrative and cultural than 
instrumental. These preferences and motivations for learning English were dictated somehow 
by the environment in the city (American and English folksongs, films, the British Council, 
the Afro-American Institute, etc.). The teaching staff was partly national and partly expatriate 
(mainly from the U.K. and the U.S., but also from Australia, New Zealand, and India). 
Algeria was then a promising oil and gas producer heading for socio-economic prosperity. 
The social and economic impact and upheavals of the dark decade in Algeria (1988-
1998) produced learners who do not seem to ‘worry much’ about what or how knowledge in 
general and learning in particular may help them shape their personality and prepare them for 
a future integration into a profession. They worried more about an overall average of 10 out of 
20 (or an equivalent pass mark or grade) in the exams. The student came from a mixed 
urban/rural background. In most cases, the students were weak in English and almost ignorant 
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of the culture of the language they study at university. The motives for a BA in English have 
become more instrumental than cultural.  Attitude and motivation towards the target language 
(English in this case) have changed substantially over the years (1990-2018). Attitude here 
refers to the student’s general state of apprehension towards the target language and culture. 
Motivational props at the family and university levels are scarce for the student nowadays. 
This appears in his basic need in ELT. He/she needs to get a degree for a job (rather than 
teaching as a profession). This is clearly spotted in expressions used among students and 
produced in the mother tongue. These may be translated as: “I want to lock the module” (I 
want to get a pass mark), “I only need half a point to close my module,”, “I don’t think I’ll be 
able to close the module this year.”	
These sociolinguistic characteristics of the student are closely related to environmental 
settings for ELT in Algeria. On the whole, direct contact with the native speaker does not 
existvi. Programs such as “Follow Me” and “On We Go” that used to be shown on the 
Algerian TV have disappeared from the screen. This may be due to a shortage of supplies in 
the series or for another unknown reason by the author. It may also be the result of a top-down 
language policydictated by higher decision makers. The only contact remains through social 
networks, the satellite TV programs in English and scarcely through written literature 
available in situ, i.e., in our university libraries and perhaps in some bookshops downtown. 
Both the TV channels and the book represent a uni-directional contact that is not always very 
motivating for the student to learn about the culture of the ‘Other’ (socio-constructivism). 
When the student reaches university, he comes with a cultural background in his own home 
language (Arabic and Berber in particular), some cultural background knowledge in French 
and a rather poor knowledge of the English language and culture. This background knowledge 
made of a mixture of Arabic (including Berber) culture and French culture constitutes the 
common layer on which his learning is based.   
The Current Situation 
As it stands, the quality of second-language instruction is not effective enough to 
achieve an adequate teaching/learning that not only allows the student to build and re-invest 
knowledge in the performance of a task but also tocultivate himself for a better cross-cultural 
communication while preserving his own “forces propres” and cultural identity. No adequate 
and appropriate responsive educational or pedagogical programs that suit the Algerian 
educational field reality have been suggested or implemented. Unfortunately, no feedback, 
surveys or suggestions on this issue are solicited from above. The exception is perhaps the 
articles or outstanding dissertations and theses (Master / Doctorate) produced at the national 
and international levels in this vein but which remain either unknown, ignored or just set 
aside. 
The BA curriculum dates back to the 1980s with no subsequentamendments being made 
in spite of the drastic changes in the socio-economic structure of the country. The teacher still 
lacks qualified ELT professionalism despite the new ELT methodologies and approaches that 
proliferate in the market. The teaching is often conducted hastily with no suitable teaching 
material or adequately trained instructors. EFL methods and approaches are often instructed 
from aboveviiwhich most often leave the teacher bewildered and intimidated in the 
performance of his task. The educational system has this far failed to develop appropriate 
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curricula. The teachers still use English as an educational end (i.e., leading to a BA degree). 
They do not see it as a means to an end, i.e., a language that opens up ways to global 
communication and modernity. The question often raised is where does the problem actually 
lie? Some teachers and course designers and educational specialists see it in the dissimilarity 
that exists between first-and second-languagewhich affects the language instruction in Algeria 
today, while they agree that the cultural background (Arabic/French) of the learner may help 
bridge this gap. Others see the “cloisonnements universitaires”viii, the social malaise and the 
teaching	 routine	as	 the	prime	 factors	 that	hinder	 the	development	of	 a	proper	English	
language	curriculum	where	culture	understanding	and	 learning	should be implemented. 
Others still blame the learner himself whose motivation has become purely instrumental. In 
any case, they all agree that the lack of internal support (government, institutions, university, 
etc.), teachingfacilities and the current environment have a direct impact on the quality of 
second-language instruction in Algeria, no matter what the subject matter or the levels 
(school, university, private teaching) are. This issue remains open to debate and will be 
presented in a subsequent article in this avenue of exploration. 
The fact remains that since 2001-2003, urgently required changesin and by the 
educational sectorhad to be conducted in Algeria.This was triggered off by the fact that the 
country’s economyheadedmore and more towards an affluent and a consumer society.  A“new 
educational policy” was then launched and expounded in the official documents published 
under the banner of “Réformes de l’Éducation” (Educational Reforms of 2003).Teachers, 
learners, inspectors and parents alike were looking forward to this change. The press in all its 
forms and tendencies encouraged this need for change which they said and wrote will make 
the educational system more appropriate, the teacher more professional and the learner more 
competitive. This approach was seen as a means for new horizons to prepare Algerian citizen 
of the 21st century. Consequently, high-level decision makers in Algeria called upon local and 
foreign experts to implement the Competency Based Approach (CBA) as a teaching/learning 
approach and to elaborate curricula and programs for “a new vision and new perspectives” for 
the training and development of the “New Algerian Citizen” through education, teaching and 
learning in a globalised / globalizing world. 
Some Views on the CBLT  
We shall not embark here on the various shades and shapes of a CBA. Given the 
proliferation of definitions of this fairly new approach to teaching and training, the definitions 
based on the CBLT which are presented here are those which influenced in a way its 
implementationin Algeria. Mention should be made, however, that while this approach 
originated in the Anglo-Saxon world, the European definitions and perspectives (French and 
Belgian in particular) have had the lion’s share in the syllabi designing and teaching 
orientations under these reforms. 
A prime distinction between what was used in terms of teaching and learning practices 
and this new approachis the place and role of the learner. Time-based teaching is teacher-
oriented (centred) and progression is essentially based on a time unit (teaching/learning 
schedule or programme).  The Competency Based Language Teaching is learner-oriented 
(centred) and based essentially on progression in terms of the acquisition of specific 
knowledge and skillsix to perform different newtasks. The key concept is obviously the 
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concept of “competency” which boils down to a “know-how-to-do” and a “know-how-to-act” 
combined together and acted out under specific conditions. However, these two factors have 
been subject to debatexfor a long time. Perrenoud (2000) for instance,rejects the “know-how-
to-do” as part and parcel of a competency which he defines as:  
 
La compétence n’est pas un état ou une connaissance possédée. Elle ne se réduit ni 
à un savoir ni à un savoir-faire. Elle n’est pas assimilable à un acquis de	formation. 
Posséder des connaissances ou des capacités ne signifie pas être compétent. On 
peut connaître des techniques ou des règles de gestion comptable et ne pas savoir 
les appliquer au moment opportun. On peut connaître le droit commercial et mal 
rédiger des contrats. (p.45) 
	
Perrenoud insists, as it were, on the fact that a competency does not boil down to knowledge 
per se, nor is it a know-how-to-do on its own. It is rather a manifestation of some skills in 
particular circumstances and at a particular time for a particular task. 
De Ketele (1996) goes even further. He argues that a competency should be spelt out in terms 
of its basic constituents. He thus defines it as : 
 
… un ensemble ordonné de capacités (activités) qui s’exercent sur des contenus 
dans une catégorie donnée de situations pour résoudre des problèmes posés par 
celles-ci. (in Xavier Roegiers, 1999, p. 65) 
 
The key concepts here, according to De Ketele, are “capacités” (skills and activities), 
“contenus” (contents) and “situations” (contexts / tasks). This standsin fact as an integrating 
concept as opposed to specific objectives of the former approach (time-based) to teaching. 
Accordingly, a competency envelops at the same time the contents of the course in terms of 
acquired knowledge, the activities that are subsequent to this content and, most of all, the 
situations in which these activities are put to work.  
Johanne Myre (2000) also spells out what she considers as prime features of a 
competency. The latter emerges when the following characteristics are observed in the 
learner’s behaviour and actions:  
• Elle se démontre par des résultats observables; (It is demonstrable and actual)xi 
• Elle fait appel à plusieurs habiletés; (It requires various skills and abilities) 
• Elle a une valeur sur le plan personnel, social ou professionnel; 
 (It has a personal, social or professional value)  
• Elle est associée à la réalisation d’activités que l’on retrouve dans des situations réelles; (It 
reflects task performances in real contexts and situations)  
• Elle permet de mettre à profit des habiletés.(It triggers off the learner’s own skills) 
In other words, Myre (2000) argues that a competency is demonstrable in terms of 
observable facts (performance of the participant – learner / student). It requires various skills, 
it represents a personal achievement in actual situations and contexts and it helps make use of 
the skills of the performer (learner / student).  
 
Gillet, P. (1991) argues along the same lines: 
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La compétence est un des principes organisateurs de la formation. Elle s’inscrit 
dans une logique d’organisation de la formation qui supplante la logique 
d’exposition des contenus. La définition des contenus est imposée par la 
compétence et non par le développement expositif de la discipline. C’est elle qui 
est le maître d’œuvre dans la composition d’une formation. (p. 72). 
Gillet stresses on the fact that in terms of teaching programmes, the contents are 
dictated by the competency(ies) to be installed (and not taught) rather than on the content 
knowledge to be taught. This view diverges from the traditional approach in teaching 
programmes where the contents of the course are prior to the skills to be attained by the 
learner (pedagogy by objectives). Thus syllabus designers and text-book writers have to think 
in advance of what competency(ies) must be installed in the first place before they think of 
the content of the discipline.  
This approach differs fromthe textbooks for English used in Algeria (and elsewhere) 
where the lesson is followed by some practical exercises and drills to make sure the learner 
has grasped its content. In fact, this approach (CBLT) requires that the learner puts into 
practice and re-invests the knowledge he has received in problem solving tasks and situations. 
On the basis of the above-mentioned definitions, the Programme d’Anglais -2ème 
Langue Étrangère- (Niveau 3ème Année) of the Ministry of Education (2001)xii, defines a 
competency in these terms: 
 
La compétenceest un savoir-agir qui intègre et mobilise un ensemble de capacités, 
d’habiletés et de connaissances utilisées efficacement dans des situations 
problèmes, circonstances variées qui peuvent ne jamais avoir été rencontrées.  
 
In other words, emphasis is put here on an adequate behavior of the learner who has to re-
invest the knowledge acquired in class in a problem-solving task in and out of class (writing 
in English to a penpal, asking the way in an English environment, forms of address, etc.).  
The issue at stake is that such a definition, which is used as the main starting principle 
for new teaching programs based onthe types of competencies required in Algeria, is more 
than acceptable in theory. However, in practice and according to the field and classroom 
reality such a definition cannot apply or be applied.  The various bilateral meetings, detailed 
reports, suggestions and seminarsincluding foreign experts for the elaboration of syllabi and 
programs for the CBLT in Algeria have resulted in a series of very sound recommendations 
and suggestions in perspective but which we believe had not taken into account the very 
nature or the pros and cons of the educational system in Algeria. Moreover, no readjustments, 
amendments or evaluation have been presentedor communicatedso far on what worked well 
and what didn’t work in the implementation of the CBLT in Algeria.   
There are, we believe, various reasons for the failure of the CBLT in Algeria. Some of  
them are summarized below: 
a. The attributes of the Algerian learner were not necessarily reflected in the teaching 
programs and textbooks resulting from the implementation of the CBLT in 2003. A case 
in point appears in the first lessons of English which refer to a multiracial classroom in 
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Algeria with pupils like Chan and Aminata at a time where you hardly ever find foreign 
learners in the Algerian school. The objective was to teach under cognitivism and socio-
constructivism to better know “the Other.” This objective does not appear to have been 
reached today.  
b. The topics and the related vocabulary, forms and functions of English presented in a 
lesson do not necessarily motivate the learner (or the teacher). The pupil is more 
motivated to learn when the textbook contains hand drawings and pictures rather than 
icons, emojis, smileys and scanned photos. One of the objectives was to illustrate that 
one form may serve different functions in English (e.g. the use of the present tense for 
description, habitual actions, declarations, comments, etc.) The learner failed to grasp 
these differences in English. One reason – among others- is that Arabic has a different 
way of expressing time and space which do not necessarily match the subtleties of the 
English gestalt of time and space.    
c. The Algerian learner (and the teacher) has a cultural background which is heavily 
based on reciting and repetition (Arabic rhetoric). One cannot expect him/her to switch 
suddenly to self-reflecting, reasoning (deductive and inductive; cause and effect,...) and 
most of all self-confidence as he/she has always relied heavily on what the teacher has 
given him (defensive learning). 
d. Evaluation today remains summative (a grade out of 20) at a time where it should be 
formative under the CBLT (project presentation, personal initiative in the preparation of 
the project, searching and filtering information and data from the web). Although access 
to the internet is available today in theory; in practice it is hardly ever available at 
school (or at university) as a learner’s facility. The fortunateones have it at home but it 
is so slow. The unlucky ones have to go to a cyber café to prepare the project in an 
overcrowded and noisy atmosphere. 
e. The most obvious cause of failure in the implementation of the CBLT in Algeria is 
that the teachers (as much as the inspectors and later on the learners and the parents) 
have not been prepared for this approach despite the initial round of seminars that took 
place just before September 2003 to make actors and recipients aware of the importance 
and impact of this approach in the Algerian society. 
f. Last but not least, overcrowded classrooms, pupils with heavy bags full of different 
textbooks and copybooks, extensive homework, the lack of recreation sessions and most 
of all considerations of the learners’ attributes such as his/her characteristics (age, 
gender, personality, anxiety), motivation, attitudes towards the English language and 
culture are but some prime factors and markers that should’ve been explored and 
analysed in advance before the implementation proper.  
	
The most obvious consequences of the failure and today’s bitter criticisms of the 
implementation of the CBLT in Algeria are that while the CBLT was seen as a good path for 
changes atuniversity level (Licence, Master Doctorat (LMD) or the 3, 5 8 university 
curricula), its application and use has ended up in poor university students who still rely 
heavily on the knowledge they get at university and who are often holders of degrees that do 
not reflect their knowledge, skills, capacities and competencies.   
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Some suggestions and recommendations   
The following are some suggestions and recommendations which may help the Algerian 
teacher and the learner to improve their competencies in an EFL setting. The teacher must be 
aware that he/she shouldspend no more hours teaching a given subject while his learners 
aretrying to store as much as they can for future evaluation in class. He must create authentic 
and increasingly complex situations as the course while showing themprocedures which help 
them carry out new tasks. He/she may, for example, ask the successful learner the question 
why he/she used a particular procedure, or why he/ she started with a given procedure and 
finished with another. In most cases, the learner would not be able to answer these questions. 
This is in fact due to his / her meta-knowledge where several processes based on his own 
experience are put to work and gathered to carry out a task. Basically, the learner acts by 
using his primary knowledge (knowledge not necessarily acquired in class) with that which 
he/she learnt in class. He must be led to feel that he has to organize his knowledge to perform 
a task.  
The learner can interpret and produce verbal and nonverbal messages of average 
complexity in English. He can use personal working methods and share them with his/her 
peers (negotiation, exchange of ideas, etc.). He needsto use his own learner’s strategies to face 
problem situationsand improve his knowledge of the culture(s) of the Target Language. 
He/she must be made aware that he needs to interpret authentic materials of average 
complexity in English with a certain degree of autonomy and call upon transversal 
competencies as breakdown strategies. 
By doing so, the learner’s motivation increases through self-satisfaction of having 
accomplished a problem-solving task with less guidance. He/she gets the feeling of giving 
significance to the task rather than prepare for a test or an exam. During the presentation of a 
task the learner feels the need to put to work his knowledge and know-how. Knowledge and 
the know-how the learner acquires during a problem-solving task and its realization can in 
turn be put to work (completely or partially) to carry out other similar tasks or more complex 
ones. The role of the teacher is mainly to check if a given competence (e.g. interacting orally) 
has been installed while the learner chooses for himself the procedures he knows to perform a 
task. The teacher should also check if theprocedures by the learner are adequate for the 
performance of the task in question. 
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End-notes :  
 
i. Cf. the successive ministerial instructions in this vein, the different committees of programs and syllabus 
designers and experts, TV and radio debates, speeches and recommendations, the documents published by under 
the banner of the National Education Reform in Algeria, etc. 
 
ii. It is no more called so. The cover label “Licence” is a global term for what is taught in the BA in Foreign 
Languages in Algeria.  
 
iii. During their graduation, students never have the opportunity to perform demonstration classes or prepare a 
project (oral or written) on teaching a given structure, form and function in front of their peers. Similarly, once 
they graduate for the  ‘Licenced’ Enseignement de Langues’ and get a teaching job, there are no teacher-training 
sessions to improve their didactic knowledge, skills and performance. 
 
iv. We concentrate on the Teachers of English in Algeria as a case study. 
 
v. ITE: Institut de Technologies de l’Enseignement (Teacher Training Institute) which exists no more today. 
 
vi. Exception being made here for the use by students of social media and CMC (Computer Mediated 
Communication) for chatting or exchanging news and views with native or neo-native speakers of English on a 
virtual basis.  However, not all of them can afford paying to have access to the Internet and the Web.   
vii. Cf. The Ministerial instructions and orientation notes on the implementation of the Competency Based 
Approach in the Algerian Educational Sector which started during the academic year 2003-2004 (September 
2003) and provoked a massive misunderstanding of this ‘new approach’ by teachers, learners and parents alike.   
 
viii . Cloisonnement universitaire, i.e., the university represents closed doors in relation to society. They seem as 
two separate worlds (environments) apart. 
 
ix. A skill is enveloped in a task or tasks that the learner performs within a given competency e.g. interact orally.  
It usually requires cognitive and motor functions such as performing a form of address in the foreign language 
with the necessary behaviour and the required greeting forms. It is knowledge- and attitude-based in this case. In 
the technical field, a skill is easily detected during the manipulation of instruments or equipment, e.g. mantling / 
dismantling a tool or a machine (a drill, an engine, a fridge, etc.) 
 
x. The term ‘savoirs’ is often used as a blanket term for “knowledge”. It was then divided into ‘savoir-faire’, 
‘savoir agir’ and ‘savoir-être’. This in turn was split out into ‘savoir-redire’ and ‘savoir-refaire’ that belong more 
to a skill than to a competency (cf. De Ketele, 1989, in Xavier Roegiers, Unepédagogie de l’intégration, De 
Boeck, 1999, pp. 55-56   
 
xi. These are the Author’s translations in English for clarification purposes only. 
 
xii. The official teaching program of English for 3rd year pupils (where English has had recently the status of 
‘Second Foreign Language’ compared to French with the status of  First Foreign Language). Notice that these 
are institutional, not sociolinguistic labellings. French in Algeria  is a second language on sociolinguistic 
grounds.  
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No self-regulated learning, no education quality? developing self-
regulatory competence through online learning tools: MA students’ 
perceptions in an “educational technology course” 
                   Mohsine Wahib                                       Tamer Youssef 
                            wahib.mohsine@edu.uiz.ac.ma                                y.tamer@uiz.ac.ma 
      Ibn Zohr University, Morocco
Overview  
The ability of students to use self-regulatory learning skills is rapidly becoming 
more important than at any time before in our fast-developing 21st century world 
of educational technology. EFL educators would not deny the significance of 
implementing teaching practices that would foster skills related to self-regulated 
learning (SRL). This study aims to investigate the impact of online learning tools 
on the development of students’ self-regulatory competence. The different online 
learning technologies used in the MA course of Educational Technology were 
explored to investigate students’ perceptions towards their SRL development. A 
total of 29 undergraduate students from an EFL master program were selected as 
a sample group for this chapter. Their perceptions towards the use of online 
learning tools were collected using an online self-reporting questionnaire. The 
findings demonstrated that the majority of students believe educational 
technology tools have a positive impact on their self-regulation development. 
Consequently, the chapter recommends educators to provide support and 
strategies for maximizing technology use as a learning tool to develop students’ 
self-regulated learning.  
Keywords: Self-Regulation Learning, Self-regulatory Skills, educational 
technology, online learning tools  
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Definition of Self-Regulated Learning   
In a traditional school setting, learners are accustomed to relying on their instructors for the 
acquisition of knowledge and information. You might even find them paralyzed to independently 
comprehend, control, organize and regulate their learning process.  Besides, learners highly 
depend on their teachers to provide them with the learning content and to control the learning 
process; deciding what to learn, when to learn and how to learn. Under this traditional school 
conditions, neither self-regulated learning skills are developed nor are learning goals set. So, to 
understand how to develop a learning environment that fosters self-regulated learning skills we 
need to clearly define self-regulation.  
The concept of self-regulated learning (SRL) holds multiple conceptualizations that make 
its definition different in significant ways. However, in their broad overview of self-regulated 
learning, Boekaerts and Cascallar (2006) comprehensively defined SRL as the one that refers to 
“multi-component, iterative, self-steering processes that target one’s own cognitions, feelings, 
and actions, as well as features of the environment for modulation in the service of one’s own 
goals”(p. 199). Simply put, self-regulated learning can be defined as a learning process in which 
learners are consciously motivated to independently involve certain actions to manage and direct 
themselves to reach certain goals. 
Zimmerman (2001) assumes that “students are self-regulated to the degree that they are 
meta-cognitively, motivationally, and behaviorally active participants in their own learning 
process…[these students] self-generate thoughts, feelings, and actions to attain their learning 
goals.” (p. 5). This definition implies that for learners to become self-regulators they ought to 
demonstrate active participation in their learning process. Metacognitively, self-regulated learners 
have the ability to plan, set goals, organize, self-monitor, and evaluate their learning at different 
points (Zimmerman, 1990). Regarding motivation, self-regulators display a high degree of 
intrinsic interest in the learning of content. They manifest an elevated level of persistence with 
astonishing effort during learning (Zimmerman, 1990). In terms of behavior, learners with self-
regulatory skills select, structure, and create the learning environment. They self-instruct during 
learning and self-reinforce during performance (Zimmerman, 1990).  This means that for learners 
to become self-regulators they ought to have the ability to monitor, manage and regulate their 
cognition, motivation and behavior (Moos & Ringdal 2012; Zimmerman 1989, Zumbrunn, 
Tadlock & Roberts 2011). 
Zumbrunn, Tadlock & Roberts (2011) regard self-regulated learning as a process that 
“requires students to independently plan, monitor, and assess their learning” (p. 3). For them, 
self-regulated learning is an important key driver and predictor of learners’ motivation and 
achievement. Motivation is seen as a major engine for the development of self-regulatory skills 
for language learning. In other words, the more motivated the learners are the more self-
regulating they become and the more skills are developed for their self-regulation competence.  
Zimmerman (1990) suggests that for students to develop their self-regulatory skills three 
determinants are to be involved: their personal processes, the environment and their behavior. His 
triadic formulation implies that students’ self-regulated learning “is not an absolute state of 
functioning, but rather varies on the basis of the academic context, personal efforts to self-
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regulate, and outcomes of behavioral performance” (p. 51). In other words, self-regulated 
learners are assumed to consciously realize and understand the inevitable impact of the 
environment on their motivation and their behavior while learning and to know how to adjust and 
improve that environment through the use of a variety of strategies.  
The learning environment that Zimmerman (1990) is addressing is exactly what Boekaerts 
(1996) introduced as “learning episode” that was defined as “a situation in which a person is 
invited, coached, or coaxed to display context-specific, goal-directed learning behavior” (p. 418). 
Boekaerts points out that it is essential to differentiate between learning episodes that take place 
in natural contexts and the ones that take place in the classroom. Natural learning episodes are 
often spontaneous, initiated by learners themselves and driven by personal goals. In contrast, 
most learning episodes in traditional classrooms are not naturally initiated by students but 
directed by teachers’ goals with no direct experiences (Boekaerts, Zeidner & Pintrich, 2000).  
Seemingly, both Zimmerman (1990) and Boekaerts (1996) imply that for the development of 
self-regulation, learners should be allowed to work in environments similar to natural contexts in 
which they can create their personal learning episodes that match their personal goals.  
One of the pre-requisite conditions for an effective development of self-regulated learning 
is creating opportunities for learners to establish and set their personal learning goals in a context 
of felt necessity (Boekaerts, Zeidner & Pintrich, 2000). The line of the argument here is the need 
to involve students in the establishment of the whole learning goals that would create a “self-
necessity” feeling within them towards their learning content. This would be possible when 
learners are given the opportunity to create their own opportunities of learning that would meet 
up their needs and expectations. Boekaerts et al (2000) “assume that knowledge and skills 
acquired in this manner will become an integral part of the network of goals that steer and direct 
an individual's behavior.” (p. 421). What they imply here is not the fact learners will not adopt 
certain goals and practice strategies set by their teachers. Rather, the argument here is that when 
learners pursue personally-set goals or when they are provided with the opportunity to make ones 
they become intentionally driven by their strivings and aspirations to understand, perceive, 
interpret and appraise the learning episode (Boekaerts, Zeidner & Pintrich, 2000).  
To sum up, self-regulation learning is a specific form of learning that refers to students’ 
cognitive ability and academic performance skill to regulate their learning by motivationally 
control what, how and when they learn to achieve their own goals. Learning should not be 
“something that happens to students, it is something that happens by students” 
(Zimmerman,1989, p. 21). This defends the view that for an effective development of self-
regulation learning, students should create their own learning episodes and be involved to set 
their own learning goals and need; which inevitably brings about motivation as the major 
gateway to self-regulation.     
Self-Regulated Learning Models 
Literature shows that there are various models of self-regulated learning that suggest a 
variety of principles and conceptualizations. However, Boekaerts, Zeidner & Pintrich (2000) 
argue that all SRL models are basically similar in their shared assumptions about learning and 
regulation. The active constructive assumption is the first common assumption that all models 
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basically share. All SRL models view learners as active participants in the learning process who 
construct their own goals and strategies. According to this assumption, learners are not passive 
consumers of knowledge and information from their teachers, but rather active and constructive 
(Pintrich & McKeachie, 2000).  
A second general common assumption is the one referred to as the potential for control 
assumption. All models of self-regulation assume that learners have the potential to control and 
regulate their learning by monitoring their motivation, cognition, behavior and environment. Yet, 
this assumption does not say that learners have the ability to control and regulate in an absolute 
manner but rather that their regulation is relative depending on certain individual biological, 
contextual differences that may hinder their regulation (Boekaerts et al., 2000). 
A third general assumption common in these models is the goal assumption. All models 
assume that there must be a goal, a standard or a criterion set by individuals to adjust their 
learning. This assumption assumes that all learners have the ability to decide on their own goals 
and needs to strive for in their learning. In doing so, learners can regulate their learning progress 
accordingly and control their cognition, motivation and behavior to achieve those goals 
(Boekaerts et al., 2000). 
A fourth general assumption that is made clear in these models about learning and 
regulation is that self-regulatory activities applied in learning episodes are just mediators. Simply 
put, it is the learners’ self-regulation “of their cognition, motivation and behavior that mediates 
the relationships between person, context, and eventual achievement” (Boekaerts et al. 2000, p. 
453). Seemingly, this implies that self-regulation activities used by teachers are purposefully 
associated with learners’ outcomes and their achievements.  
With these assumptions in mind, a broad definition of self-regulated learning can be 
suggested. Boekaerts et al. (2000) concluded that SRL is a kind of learning that: 
 
It is an active, constructive process whereby learners set goals for their learning 
and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and 
behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the 
environment. These self-regulatory activities can mediate the relationships 
between individuals and the context, and their overall achievement. (p. 453). 
 
Seemingly, self-regulation is easier to define than to understand as a concept (McMahon & Luca, 
2001). Despite the simplicity of this definition, self-regulated learning is more about a range of 
processes and principles that govern its application in different educational contexts and settings 
that discloses the complexity of the whole concept. 
The Acquisition of Self-Regulatory Competence 
One of the biggest challenges that teachers encounter while creating appropriate self-
regulated learning environments is the ability to develop one that would suit different students of 
different academic potentials, personalities, learning styles, skills and educational backgrounds. 
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Yet, literature reveals a variety of instructional strategies for developing self-regulation in the 
classroom (Zimmerman 1990; Boekaerts, Zeidner & Pintrich, 2000).  
According to the social cognitive perspective, self-regulatory processes can be acquired and 
developed by social and cognitive factors or influences (Bandura, 1997). Most self-regulatory 
skills are attained by observing other skilled social models such as teachers (Boekaerts, Zeidner 
& Pintrich, 2000). This goes firmly hand in hand with Bandura’s 1997 model, which is based on 
the development of four main sources of influence.  
First, the development of students’ self-efficacy is initially concerned with mastery 
experiences.  For him, experiencing series of successes fosters a sense of personal efficacy within 
learners, but failures and obstacles that are overcome to reach that success would create an even 
stronger sense of self-efficacy (Bandura, 1997).  
Second, self-regulatory skills can be fostered through observing competent social models 
who will inspire and instill within learners certain skills and strategies. These social models’ 
influences would encourage learners by transmitting knowledge and competencies to be adopted 
for better learning environments (Bandura, 1997). 
The third source of influence is what Bandura refers to as social persuasion. For him, 
learners should be persuaded and motivated to believe that they do have the capabilities to 
succeed to excel in certain tasks. Persuasive boasts foster development of skills and a mastery of 
activities; which in turn promote a sense of self-efficacy (Bandura, 1997). 
Finally, different physical and emotional states do influence how learners perceive their 
capabilities and competence. States such as mood, stress or fatigue affect students’ self- judgment 
of their efficacy. According to Bandura, “the fourth way of modifying self-beliefs of efficacy is 
to reduce people's stress reactions and alter their negative emotional proclivities and 
misinterpretations of their physical states.” (Bandura, 1997, p. 3).    
Drawing from Bandura’s social cognitive perspective, Zimmerman (2000) suggests a 
multilevel analysis of the acquisition of self-regulation competence. For him, SRL competence 
can be developed through four levels: observation, emulation, self-control, and self-regulation 
(see Figure: 1).He argues that both “speed and quality of learners' self-regulatory development 
can be enhanced significantly if the learners proceed according to a multilevel developmental 
hierarchy” (Zimmerman, 2000, p. 31). These levels are meant to support the metacognitive, 
motivational, and behavioral aspects of learning (English & Kitsantas, 2013).  
The observational level refers to skills acquired by students through observation of an 
expert model. Here learners get prepared to develop basic comprehension of basic skills of 
learning. Observing a model, and the used strategies while learning or performing, does not make 
learners only acquire strategic skills but also develop self-regulatory processes that are conveyed 
(Zimmerman, 2000, p. 31).  
Self-Regulated Learning and Educational Technology 
Technological advances nowadays have made it quite possible for instructors to develop 
and improve the learning environment. Besides, the widespread of internet along with its central 
role that it plays in students’ lives have made the learning accessible to anyone anywhere. As a 
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result, it has become mandatory for learners to be self-regulated learners in order to acquire life-
long skills. According to the 2002 EU Council Resolution on life-long learning, self-regulated 
learning has been regarded as one of the significant competencies contributing to the 
development of life-long learning skills (EU Council, 2002).  
Yet, for technologically enhanced learning environments to be able to support SRL; certain 
criteria have to be met (Carneiro et al. 2011). Zimmerman’s model (2001) emphasizes the 
importance of having an expert at the first stage of learning is whose role is initially to engage 
students in modelling. In the subsequent stages, this expert gradually leaves the stage for the 
learners allowing more and more autonomy (see Figure 1).  
Carneiro et al. (2011) identified three major criteria that technologically enhanced learning 
environments should meet for a better self-regulated learning development. First, the learning 
environment should encourage learners and give them the chance to plan their activities. In doing 
so, learners will be encouraged to develop both planning skills and time management skills.  
Second, to make learners able to monitor their learning; they should be receiving 
appropriate feedback. For Carneiro et al. (2011), saying that technology can encourage learners to 
develop their planning skills does not mean that they should be left fully independent. It is quite 
important that they get some feedback for planning their activities. This will eventually result in 
positive conclusions about their learning progress.  
Finally, Carneiro et al. (2011) see any technologically-enhanced learning environment as an 
inappropriate environment if it does not provide learners with criteria to evaluate their learning 
outcomes and conclusions with regards to their already-set goals. All of this demands an 
evaluation space that records their results of learning, information about the criteria of learning 
and means of communication.  
Methodology  
This research explores, through the lenses of online educational technology tools, the 
learners’ development of self-regulatory competence. It examines the whole approach 
«Educational Technology » course to improve students’ self-regulation throughout the third 
semester of the Master of Arts degree program. (MA) The study examines learners’ perceptions 
and experiences of being engaged in different educational technology tools and analyse the role 
of these tools in developing self-regulatory competence. 
The research questions are: 
1. Can educational technology tools impact learners’ development of self-regulation 
according to MA students’ perceptions? 
2. What can we imply from students’ perceptions towards their use of educational 
technology tools in developing their self-regulatory competence?  
A social cognitive perspective was considered to be appropriate for this research; namely, 
addressing the four levels of the development of self-regulation competence suggested by 
Zimmerman (2000) as shown in Figure 1.  




In this interpretive study, a quantitative methodological approach was employed. This 
methodological approach allowed the students’ perceptions and attitudes towards their self-
regulation competence development to be scrutinised resulting in a rich comprehension of the 
research questions.  
Data Collection  
Since the main aim in this research is to reveal the MA students’ perceptions towards the 
use of online learning tools, the data was collected using an online self-reporting questionnaire. 
The online survey of self-regulated learning and online learning tools was designed incorporating 
background information of the 29 participants (such as age, gender, technology literacy, 
technology use) and two main sections.  
The first section is composed of 12 items addressing the educational technology tools used 
by students. These items were measured using Likert scale design from 1 (never) to 5 (always). 
The second section has 13 items addressing students’ self-regulation as related to their 
educational technology tools used in the MA course. These items were also assessed using Likert 
scale design ranging from 1 (strongly agree) to 5 (strongly disagree). The results of this 
questionnaire depend on the frequencies of each item.  
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Participants 
Twenty-nine university students who belonged to the MA of “Applied Linguistics and 
Language Studies” at Ibn Zohr University in Agadir, Morocco, were selected as a purposeful 
sample for this chapter. The reason behind the selection of this MA group gets back to the 
integration of technology in the ‘Educational Technology’ course. The course offered a 
technology-integrated approach engaging students in different online learning tools such as: 
educational applications, online courses, online videos, online calendars, and others. Participants 
were composed of 12 females and 17 males.  
Results and Discussion  
The findings demonstrated that the majority of students believe that educational technology 
tools that they have been exposed to during the course have positive impact on their self-
regulation development. The view was held by89.66%of the research participants. Half of them 
strongly agree 44.83% while the other half just agrees 44.83% (See Figure 2). These students 
expressed their positive perceptions towards their self-regulation development due to the help of 
online learning tools employed throughout the course. This positive view was ascertained and 
reconfirmed by another item addressing their perceptions towards any possible negative impacts 
of educational technology tools on SR development. Among the MA students, only 3.45% 
expressed strongly that the tools had a negative impact and 13.79% agreed that they had a 
negative influence (see Figure 2).    
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Figure 2: MA students’ perceptions of educational technology tool impact on their self-
regulation development  
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As shown in the figure below, it can be stated that MA students’ positive perceptions stem 
from their firm belief that educational technology tools cannot be destructive to their learning. 
This was held by a wide majority of the sample with a percentage that reached more than 70%. 
Namely, the results below verify it as 37.93% strongly disagreed that educational technology 
tools were destructive to learning and 34.48% disagreed on that. Conversely, only 10.35% of the 
sample believed that it was destructive with 3.45% agreeing and 6.90% strongly agreeing(see 
Figure 3). So, stating that online learning tools are destructive to learning is only a pretext.  
 
Figure 3: MA students’ perceptions of educational technology tools as destructive to 
learning 
Zimmerman (2000) explains that self-regulation development starts at the stage of 
observation in which students get cognitively engaged in the learning. In the following stage, 
self-regulation competence is developed through emulation wherein students start behaviourally 
getting active and more engaged while practicing. Participants’ perceptions affirmed this view 
with a high percentage that reached 72.41%. Namely, 34.48% agreed that they were actively 
involved in their learning and 37.93% strongly held that perception (see Figure 4). Therefore, it 
becomes apparent that the integration of educational technology tools actively involves students 
in their learning environment. 
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Figure 4: MA students’ perceptions of educational technology tool and their involvement in 
the learning process  
Revealing to what extent students’ self-regulation can be developed by educational 
technology tools is the central objective of this research. In this regard, all models of self-
regulation assume that learners’ ability to develop their learning strategies is among the main 
predictors of self-regulation competence. The figure below shows that 86.20% of the MA 
students had a definite opinion that learning strategies were developed during the ‘educational 
technology’ course. Among them 55.17% agreed that they developed their own learning 
strategies compared to 31.03% who strongly agreed on that (see figure 5).   
 
Figure 5: MA students’ perceptions of educational technology tool impact on the 
development of their own learning strategies  
For students to be self-regulated learners, it is assumed that they should be driven by their 
personal goals (Boekaerts, 1996). Self-regulated learners have the ability to plan, set goals, 
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organize, self-monitor, and evaluate their learning at different points (Zimmerman, 1990). With 
this in mind, students were asked about the development of their own learning goals. Results in 
the figure below demonstrate that 72.42% of the MA students had the perceptions that throughout 
the course they had developed their own learning goals. Among them, 44.83%agreed and 27.59% 
strongly agreed that goals were set, planned and developed during learning. In contrast, only 
6.90% of the research sample disagreed (see figure 6).  
 
Figure 6: MA students’ perceptions on the development of their learning goals 
For the acquisition and development of self-regulatory competence, learners should be 
persuaded and motivated to believe that they do have the capabilities to succeed to excel in 
certain tasks (Bandura, 1997). This motivation can be either directly coming out from the 
encouragement of the instructor or indirectly fostered through the teaching method and practices 
employed. For Bandura (1997), motivation fosters development of skills and a mastery of 
activities; which in turn promotes a sense of self-efficacy (Bandura, 1997). Thus, it’s prerequisite 
that educational technology tools employed during the MA course must have these motivating 
qualities so that MA learners would potentially acquire self-regulatory skills.  
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Figure 7: MA students’ perceptions of educational technology tools and their motivation 
development 
In this light, students were asked about whether the educational technology tools 
experienced in the course had an impact on their motivation to learn. The results in the figure 
above support the aforementioned major role of motivation. In the survey, 79.32% of the MA 
students expressed their agreement towards the increase of their motivation. Specifically, 44.83% 
agreed and 34.48% strongly did that the experienced online learning tools in the course did 
increase their motivation to learn, whereas only 6.90% of students disagreed (see figure 7).  
General Conclusion 
It is hypothesized in this study that educational technology tools can impact learners’ 
development of self-regulation. The findings of this chapter strongly supported this hypothesis 
arguing that there was a relationship between the use of educational technology tools and 
students’ self-regulation development. The evidence of this can be presented through a number of 
implications.  
First, it is concluded that the integration of educational technology tools inevitably boosts 
students’ motivation to learn. Teaching students to be more self-regulative requires promoting a 
high level of intrinsic and extrinsic motivation that can be fostered by a technology-based 
environment.  
Second, the findings of the present research suggest a more integrated view of educational 
technology tools that helps learners develop their own learning strategies. Students who are 
exposed to a wide variety of online educational tools and driven by their motivation to devise 
their learning strategies will eventually acquire self-regulatory skills.  
Furthermore, the educational technology learning environment seems to be an appropriate 
medium for students to facilitate the setting of their learning goals. The latter is a major predictor 
to promote self-regulation.  Therefore, in order to help students become more self-regulated in 
their learning, it is inferred from this study that online learning tools provide practical support 
and strategies to learners to set and plan their learning goals.  
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Besides, this research indicates that students see educational online learning tools as a tool 
to empower self-regulatory competence for the active learning environment they promote, the 
motivation they experience, the development of learning strategies they offer and for the 
development of students’ learning goals they promote.  
Finally, if their teachers’ goal is guiding students to become successful life-long learners, 
self-regulation must be favoured for creating and offering students the opportunities to engage in 
active technology-based environments of learning and to discover different useful educational 
technology tools.  
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   .امامت ةمدعنم تناك ةیعرفلا رییاعملا ضعب نأو ةفیعض ةجردب )NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا
 
 ،)5-3( فوفصلل تایضایرلا باتك ،ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم ،ةسدنهلا ىوتحم :ةیحاتفملا تاملكلا
  ةینمیلا ةیروهمجلا
 
Overview 
The purpose of the present study is to explore the extent to which the engineering 
lessons in math books for grades 3-5 (basic education) in the Republic of Yemen 
measured up to the standards of the National Council of the Mathematics Teachers 
(NCTM, 2000). To achieve the objective of the study, an analysis card was 
designed, including the primary and secondary standards of the engineering content 
for grades 3-5 (NCTM, 2000), where the engineering item was used as a unit of 
analysis. The results revealed that the construction of the engineering lessons in the 
three books complied with the National Council of the Mathematics Teachers 
(NCTM, 2000) to a poor degree and that some of the sub-criteria were completely 
lacking. 
 
Keywords : engineering content, International Mathematics Standards, mathematics 













 جهانم ىظحتو ،ةعیرس تاریغتو ةسوملم تاروطت ملاعلا لود عیمج يف ةریخألا ةنوآلا يف ةیمیلعتلا جهانملا دهشت
 ،اهسیردت قئارطو تایضایرلا جهانم يف رظنلا ةداعإب لودلا نم دیدعلا موقت ثیح ؛تاروطتلا كلت نم ریبك ردقب تایضایرلا
 .نیرشعلاو يداحلا نرقلا تایدحتو تابلطتمو مءالتی امب ،تاریغتلا ةبكاومو تاعمتجملا تاجاح عم ةقفاوتم يتأت ىتح
 عم ایشامت رثكأ حبصی يكل هنع ىنغ ال رمأ اهنیسحتو اهریوطتل ةیساردلا جهانملا میوقت ةیلمع رارمتسا نإ
 ،يجولونكتلاو يفرعملا مدقتلا ةبكاومل دوشنملا ریغتلا ةادأ وه جاهنملاو ،ریغتمو ددجتم ملاع يف عمتجملاو دارفألا تاجایتحا
 نم جهنملا تاعوبطم لیلحت يف ةیناثلا لثمتتو ،هقیبطت ءانثأ جهنملا ةظحالم يف ىلوألا لثمتت ،ناتقیرط جاهنملا میوقتلو
 ایساسأ اطرش ماعلا میلعتلا لحارم يف ةیساردلا جهانملل ةدوجلا قیقحت دعیو .)322 ،2003 ،ةنیز وبأ( ةلدأو ةیسارد بتك
 .)83 ،2006 ،نورخآو يوالیبلا( ماع لكشب میلعتلا يفو صاخ لكشب ةسردملا يف ةدوجلا حاجنل امزالو
 يهو ةیساردلا جهانملاب ةدشب رثأتت میلعتلا ةدوج نأ )Halat, 2003, 2( :يف مهیلإ راشملا نیثحابلا نم ددع ىریو
 جهانملا نأ ىلإ )Halat, 2006, 173( ریشی امك .تایضایرلا سورد يف ةبلطلا ءادأ ىلع تارثؤملا ربكأ نم ةدحاو
 ةیعفادلا ضافخنا يف ةنماكلا بابسألا نم دعتو ، تایضایرلا يف زاجنالاو ةیعفادلا يف ًایویح ًارود بعلت ةیسردملا
 تلكشو ،يوبرتلا دامتعالاو ،ةلماشلا ةدوجلا يتكرحب رییاعملا ةكرح تطبترا دقلو .تایضایرلا وحن ةیبلسلا تاهاجتالاو
 ىلإ يقیقحلا لخدملا يه رییاعملا تحبصأ ىتح ،تانیعستلا ةبقح لالخ داعبألا يثالث اطبارتم ایوبرت اركف ثالثلا تاكرحلا
 ةدوجلا رییاعم تققح دق ةیمیلعتلا ةسسؤملا نأب ةداهشلا وه اهیلع دامتعالا حبصأو .ام ةسسؤم يف میلعتلا ةدوج قیقحت
 عمو .)24 ،2006 ،نورخآو يوالیبلا( امهنیب لصفلا نكمی ال حبصأ ثیحب اطابترا ةثالثلا رصانعلا تطبتراو .ةلماشلا
 مسرتل اقبسم عضوت رییاعم ءوض يف تایضایرلا ملعتو میلعت ریوطتل ةیملاع ةكرح تأدب نیرشعلا نرقلا نم تانینامثلا ةیاهن
 تاردق نم دیزت اهنإ ثیح ةیمیلعتلا ةیلمعلا ریوطت يف ةیمهأ رییاعمللو .)30 -29 ،2004 ،دیبع( ریوطتلا ةیلمع راسم
 ،2005 ،يبرغملا( میلعتلا ةدوج ىلع دكؤت و ،ملعتلا يف عمتجملا ةقث نم دیزت اهنأ امك ،حاجنلا يف مهصرفو نیملعتملا
263(. 
 ضرألا يف و ،اهتكرحو اهماظنو ةیوامسلا مارجألاو ،ءاضفلا يف انب طیحی ام لك يفو ةیمویلا انتایحب ةسدنهلا جزتمت
 وعدی امم ،ةیقیسوملا تالآلا يف ىتح ةضایرلا و لیثامتلاو كلفلا ملعو ةیرامعملا ةسدنهلاو نفلا يفو ،ةیسیراضتلا اهتعیبطو
 تاقالعلاو اهصئاصخو ةیسدنهلا لاكشألا ىلع زیكرتلا نوكیو .میلعتلا نم ىلوألا تاونسلا يف ةسدنهلاب مامتهالا ةدایز ىلإ
 .)Crompton, 2013,1( درجملا ریكفتلا ىلإ لاقتنالا متی هنمو اهنیب امیف
 ،ةیمویلا ةایحلا يف ةددعتملا اهتاقیبطتو ،اهتعیبط ببسب كلذو ؛ةیساسألاو ةمهملا تایضایرلا عورف دحأ ةسدنهلا دعتو
 ،ةحضاو ةیملع سسأو رییاعم قفو اهمیهافم ةغایصب مامتهالا بجوتسی ام ،ایلعلا ریكفتلا تایلمعب اهطابترا نع الضف
 نیسحت ىلع ذیمالتلا دعاست يتلا داوملا نم ةسدنهلاف ،باذجو عتمم بولسأب ذیمالتلل اهمیدقتو اهسیردت لهسیس يذلا ءيشلا
 لحلا ىلإ لوصولل ةفلتخملا ناهربلا بیلاسأ مادختساو ،قئاقحلاو تاقالعلا طبرو مهف ىلع بیردتلا لالخ نم مهریكفت قئارط
 ،مهیدل ةفلتخملا ریكفتلا بیلاسأ ةیمنتو ةیلالدتسالا مهتاردق عیسوتو قیمعت ىلع ذیمالتلا دعاسی امم ،ةیفرعم ةفلك لقأب
 يجراخلا ءاضفلا عم لماعتلا نم نكمتلا يف اهرود ىلإ انرظن اذإ ةسدنهلا ةیمهأ دادزتو .مهمامأ فاشتكالا صرف ةحاتٕاو
 .تامسجملاو ةیسدنهلا لاكشألا نم ةعومجم الإ وه ام درفلاب طیحملا يداملا ملاعلا نأ رابتعا ىلع
 مامتهالا اذه غلب و ،ىضم تقو يأ نم رثكأ ةیمهأ تاذ تحبصأف ،ةسدنهلاب مامتهالا ةریخألا ةنوآلا يف زرب دقلو
 ةدایز ةرورضب )NCTM, 1989( ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا ىصوأ امدنع هجوأ
 ؛نیرشعلا نرقلا يف تانیعستلا دقع يف تایضایرلا رییاعم زربأ نم اهربتعاو ،تایوتسملا عیمج يف ةسدنهلا ىلع زیكرتلا
 تاعوضومب قیثولا اهطابترا ىلع ةوالع، ةیمویلا هتایحو درفلا ةینبب ناطبترم اهتاقالع كاردٕاو ةیسدنهلا ةفرعملا نوكل ارظن




 يملعمل يموقلا سلجملا راشأ راطإلا اذه يفو .اهسیردت ةیفیكو ةسدنهلاب مامتهالا ىلإ ریشی امم ،ىرخأ ةیملعو ةیضایر
 درفلا ةئیبب ناطبترم اهتاقالع كاردٕاو ةیسدنهلا ةفرعملا نأب )NCTM, 1989, 214( هنع ةرداصلا ةقیثولا يف تایضایرلا
 میهافملا روطت نأو ،ىرخألا ةیضایرلا سوردلا نم دیدعلا عم لصاوتت ةیجاتنتسالا تاراهملا نأ امك ،ةیمویلا هتایحو
 ،اهصاوخ لیلحت مث لاكشألا ةظحالمب أدبت ةیمره ةعیبط تاذ تایوتسم لالخ نم مدقتت ،نیملعتملا ىدل ةیسدنهلا راكفألاو
 .لاكشألا كلتب قلعتت ةیقطنم تاجاتنتسا ةغایص يلاتلابو ،ةفلتخملا لاكشألا نیب تاقالعلا كاردإ مث
 ةدحتملا تایالولاب تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا نع ةرداصلا ةیسردملا تایضایرلا رییاعمو ئدابم دعتو
 نم ریثك يف تایضایرلا بتك ریوطتو ثیدحت ىلع تأرط يتلا تاثیدحتلا زربأ نم )NCTM, 1989, 2000( ةیكیرمألا
 نم دیزملا ءارجإب اوصوأ امك ،تایضایرلا بتك لیلحتو میوقت يف رییاعملا هذه نیثحابلا نم دیدعلا دمتعا دقو .ملاعلا نادلب
 :تاساردلا هذه نمو .لاجملا اذه يف تاساردلا
 ةلحرملل تایضایرلا بتك يف سایقلاو ةسدنهلا ىوتحم لیلحت ىلإ ةساردلا تفده )2007 ،برلا وبأ( ةسارد -
 ةیسیئرلا رییاعملا رفاوت ةبسن نأ ةساردلا جئاتن ترهظأو )NCTM( رییاعم ءوض يف ندرألا يف ةیساسألا
 .%25 ،%7 ،%0.00 ،%28 ناك بیترتلا ىلع ةسدنهلل
 يف تیوكلا يف ةیئادتبالا ةلحرملا يف تایضایرلا بتك میقت ىلإ ةساردلا تفده )2007 ،يمجعلا( ةسارد -
 فصلا باتكب ةساردلا ةنیع تلثمتو )NCTM, 2000( رییاعمل قفو ةسدنهلاو ةلأسملا لح يرایعم ءوض
 .)%39.5( ةبسن ىلعأ تناك ثیح ةلیلق ةبسنب ترهظ ةسدنهلا رییاعم نأ جئاتنلا ترهظأو ،سماخلا
 يف تایضایرلا بتك يف سایقلاو ةسدنهلا تاعوضوم ةدوج ىوتسم دیدحت ىلإ تفده )2009 ،باسك( ةسارد -
 يف سایقلاو ةسدنهلا تاعوضوم نم ةساردلا ةنیع تنوكتو ،)NCTM, 2000( رییاعم ءوض يف نیطسلف
 نیب تحوارت بسنب ةسدنهلاب ةصاخلا رییاعملا رفوت جئاتنلا ترهظأو )6-1( فوفصلل تایضایرلا بتك
)22.8% - 58.4%(. 
 ةینمیلا ةیروهمجلاب )9-7( فوفصلل تایضایرلا بتك لیلحت ىلإ ةساردلا تفده )2009 ،يربیشحلا( ةسارد -
 رییاعملا ضعب روهظ مادعنا ،ةسدنهلاب قلعتی امیف جئاتنلا ترهظأو )NCTM, 2000( رییاعم ءوض يف
  .ةفیعض ةجردب رخألا ضعبلا روهظو
 عبارلا فصلل تایضایرلا باتك نیمضت ىدم ءاصقتسا ىلإ ةساردلا تفده )2009 ،نادیبعلا ،يبعزلا( ةسارد -
 نأ ةساردلا جئاتن ترهظأو NCTM تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا رییاعمل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب
   .%13.58 - %6.42 نیب تحوارت بسنب اهرفاوت مت  ةسدنهلا رهاظم
 ساسأ ىلع لماعتلا راطإ زواجتی نأ بجی ،يعیبطلا هرود ةیسردملا بتكلا يف دراولا ةسدنهلا ىوتحم يدؤی يكلو
 ةیسردملا بتكلاو جهانملل ةثیدحلا ةرظنلا عم ىشامتی ىوتحم اهلعج ىلإ ظفحلل ىطعت  تاقالعلاو نیهاربلا نم ةعومجم اهنأ
 تاقالعلا فاشتكا ىلع مهتردقو ةفلتخملا هطامنأب ریكفتلا انلافطأ ىدل يمنی نأ ضرتفی امك ،ةلصلا تاذ ةیملاعلا رییاعملاو
 داجیٕاو ةیضایرلا لكاشملا مهف نم مهنكمت ریكفتلا نم اطامنأ مهباسكٕاو ةیعقاو ةیتایح تاقایس يف ةیضایرلا تاراهملل مهناقتٕاو
 .اهل ةبسانملا لولحلا
 بتكلاب ةسدنهلل اندرأ اذإ ،ةحلم ةجاح لثمی دق ةسدنهلا ىوتحم لیلحت ناب لوقلا نكمی ،قبس ام لمجم ىلع ءانبو
 ةیسردملا تایضایرلا بتك يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدم ةفرعمل ةساردلا هذه يتأت اذل .اهب طونملا رودلا قیقحت ةیسردملا
 .)NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعمل ةینمیلا ةیروهمجلا يف )5-3( فوفصلل
 
 




 ةساردلا ةیلاكشإ  -1
 ،ریوطت يأ اهیلع أرطی مل 2000 ذنم اهنأ دجن ،ةینمیلا ةیروهمجلا يف تایضایرلا بتك تایوتحم عقاول رظنلاب
 ةیلحملا تاساردلا نم ددع جئاتن هیلإ تراشأ ام اذهو ،تایضایرلا يف ذیمالتلا لیصحت ىوتسم يف يندت كانه لباقملابو
 كانه نأو ،تایضایرلا يف ةیساسألا ةلحرملا ةیاهن ذیمالت ءادأ ىوتسم فعض ىلإ )2000 ،ریخ( ةسارد جئاتن تراشأ ثیح
 ةسارد جئاتن تراشأ امك .مهفلا ىلع ينبملا میلعتلاب مامتهالا ةلق ىلإ ثحابلا اهازع ةرركتملا ءاطخألا نم اطامنأ
 . ةیضایرلا ةلأسملا لح ىلع مهتردقم يف ندتو ةیضایرلا میهافملل ذیمالتلا باستكا ىوتسم يندت ىلإ )2004 ،يفالخملا(
 ناو ،يضایرلا لصاوتلا و يضایرلا لیصحتلا يف ذیمالتلا ءادأ فعض ىلإ )2009 ،نورخآو يرزحملا( ةسارد جئاتن ریشتو
 ةغل مادختساو هتاراهمو يضایرلا لصاوتلا ةیمنت ىلع ةمئاق تاربخ ىلإ رقتفی ثیح ؛يساردلا جهنملا ىلإ عجری فعضلا اذه
 ىدل يسدنهلا ریكفتلا ىوتسم فعض ىلإ )2010 ،يفالخملا( ةسارد جئاتن ریشتو .تاموسرلاو لاكشألا فصول تایضایرلا
 لوألا ىوتسملا نود )%26( فنُص ثیح ،ةیوناثلا ةلحرملاب قاحتلالا روط يفو ةیساسألا ةلحرملا ةسارد اوهنأ نیذللا ةبلطلا
 ىوتسملا يف طقف )%3( ،)يلیلحتلا( يناثلا ىوتسملا يف )%13( ،)يروصتلا( لوألا ىوتسملا يف )%47(و ،)يروصتلا(
 )TIMSS( رابتخال ةیلودلا ةساردلا جئاتن تراشأ امك .فینصتلا جراخ اوناك )%11( ،)يلكشلا ریغ يجاتنتسالأ( ثلاثلا
 ىلع ةمئاقلا رخأ تناك ثیح تایضایرلا يف نمیلا ةبلط ىوتسم يندت ىلإ )2011( ةسماخلاو )2007( ةعبارلا اهترود يف
 تیرجأ يتلا ةیلیلحتلا تاساردلا جئاتن تراشأ رخأ بناج نمو .)3 ص ،2012 ،نورخآ و دشرم( ةكراشملا لودلا ىوتسم
 رییاعملاو تایرظنلل اهتبكاوم مدعو تایضایرلا جهانم ىوتحم يف روصق ىلإ ،ةینمیلا ةیروهمجلا يف تایضایرلا جهانم ىلع
 ىوتحمل لیه نافل يسدنهلا ریكفتلا تایوتسم ربع لاقتنالا نأ ىلإ )2007 ،دیعس( ةسارد جئاتن تراشأ ثیح ؛ةثیدحلا
 ءاقب دكؤت ةقیرطب اهضرع مت تاعوضوملا مظعم ناو لیه ناف هحرتقا يذلا نینقتلاب سیل 9 – 7 نم فوفصلل ةسدنهلا
 اهلمعب مایقلا ىلع ملعتملل ةزفحم ریغ ةلصفنم قاسنا يف اهظفح ىلإ ملعتملا اوعدت لكشب تانهربملاو میهافملاو قئاقحلا
 نیب كسامتلا طامنأ ىلإ رقتفت ةیفرعم جتاونو ةدودحم ةیمزراوخ طشانم نع ةرابع ةسدنهلا ىوتحم مظعم نأ امك .اهفاشتكاو
 ةسارد جئاتن ترهظأ امك .رخأ بناج نم عقاولاو ةیسدنهلا ىنبلا نیبو ،بناج نم ةیضایرلا ىنبلاو ةیسدنهلا ىنبلا
 تاقالع حرشو لیثمتل ةیسدنه جذامن مادختسا لثم )NCTM, 2000( رییاعم ضعب روهظ مادعنا )2009 ،يربیشحلا(
 نفلاك تایضایرلا فص جراخ ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا قیبطتو ،داعبألا ةیثالث لاكشأل نیدعبب لیثمتلاو ،ةیددعو ةیربج
 )8 – 5( فوفصلل تایضایرلا بتك نیرامتو ةلئسأ نأ )2011 ،يریهزلا( ةسارد جئاتن ترهظأ امك .ةیمویلا ةایحلاو مولعلاو
 ایلعلا تایوتسملاب ةصاخلا نیرامتلاو ةلئسألاب مامتهالا فعضو ركذتلا ىوتسم يف قئاقحلاو تامولعملا ىلع تزكر
  .)میوقتلاو ،بیكرتلا ،لیلحتلا(
 مدعو تایضایرلا بتك نیماضم ةغایص يف حضاو روصق يف لثمتت ةیقیقح ةیلاكشإ مامأ انعضی هركذ قبس ام نإ
 .ةداملا يف ةبلطلا ءادأ ىوتسم يف حضاو يندت نم روصقلا اذه بحاص امو ، ةثیدحلا ةیوبرتلا تادجتسملل اهتبكاوم
 باتكلا يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدمب ةحضاو ةفرعم میدقتو ةساردلا هذه ىلإ ةجاحلاب العف ةعانق انیدل دلوت يلاتلابو
 .)NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم عم ةینمیلا ةیروهمجلا يف )5- 3( فوفصلل تایضایرلا ةدامل يسردملا
  :يتآلا لاؤسلاب ثحبلا ةلكشم صخلتتو
 عم ةینمیلا ةیروهمجلا يف )5 – 3( فوفصلل تایضایرلا ةدامل يسردملا باتكلا يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدم ام
 ؟)NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم
 ةساردلا ةیمهأ  -2
 :يتآلا قیقحت يف اهماهسإ نمو اهعوضوم ةیمهأ نم اهتیمهأ ةساردلا دمتست




 لجا نم ؛NCTMرییاعم ةمئاقب تایضایرلا بتك ریوطتو طیطخت ىلع نیمئاقلا ةساردلا هذه دوزت دق -
 .ریوطتلاو طیطختلا ةیلمع دنع اهتاعارم
 رمتسملا میوقتلاو لیلحتلا ىلإ وعدت يتلا ثاحبألاو تارمتؤملاو تاودنلا تایصوتل ةباجتسا ةساردلا هذه يتأت -
 .اهریوطت فدهب تایضایرلا بتكل
 نم دیزملا ءارجإب تایضایرلا ملعتو میلعت لاجمب نیمتهملاو نییوبرتلا نیثحابلا مامأ قافأ ةساردلا هذه حتفت دق -
 .تایصوتو جئاتن نم هنع رفستس ام ءوض يف تاساردلا
 ةساردلا فده  -3
 يف )5 – 3( فوفصلل تایضایرلا ةدامل يسردملا باتكلا يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدم ةفرعم يف ىلجتت 
 .)NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم عم ةینمیلا ةیروهمجلا
 ةساردلا دودح  -4
 :ىلع ةساردلا هذه رصتقت
 ،ةیكیرمألا تایالولا يف تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا نع ةرداصلا ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم -
)NCTM, 2000( 5-3 نم فوفصلل ةسدنهلا ىوتحمب ةصاخلاو. 
 ةیبرتلا ةرازو ندل نم اهیلع قداصملاو ةینمیلا ةیروهمجلاب 5-3 فوفصلل تایضایرلا بتكب ةسدنهلا سورد -
 .2017 – 2016 يساردلا ماعلل میلعتلاو
 ةساردلا تاحلطصم  -5
 )NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم
 ةرداصلا ةقیثولا يف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا اهب ىصوأ يتلا كلت يه
 ةلحرم نم ةفلتخملا ةیساردلا لحارملا يف تایضایرلا نم هملعت ذیملتلا نم عقوتی ام تددح )NCTM, 2000( هنع
 .رشع يناثلا فصلا ىتحو ضورلا
 ةساردلل يرظنلا راطإلا  -6
  دیهمت -
 وأ ،ةیكولسلا فادهألا لخدم لدب ،میلعتلا يف رییاعملا لخدم ينبتب ،ةریخألا تاونسلا يف ةیبرعلا لودلا ضعب تماق
 هبستكی امو يسردملا جاهنملا اهتمدقم يفو يمیلعتلا ماظنلا تالخدمل ةفلتخملا بناوجلا عیمج لوانتت ،تایافكلا لخدم
 ،ةفلتخم تایوتسمو تاعاطق ىلع اهقیبطت نكمیو ،ةلماشلا ةدوجلا أدبم قیقحتل ىعستو ،میقو تایافكو فراعم نم ملعتملا
 ةنراقم نكمی ىتح،سایقلل ةلباقو ،ةیجولونكتلاو ةیملعلا تاروطتلا قفو لیدعتلل ةلباقو ةدتمم ةینمز تارتفل اهقیبطت نكمی امك
 .)7 ،2007 ،جیردلا( تاجرخملا ةدوج ىدم ىلع فوقولل ةننقملا رییاعملاب اهتاجرخم
 رییاعم ءوض يف تایضایرلا ملعتو میلعت ریوطتل ةیملاع ةكرح تأدب نیرشعلا نرقلا نم تانینامثلا ةیاهن عمو 
 )30-29 ،2004 ،دیبع( :يتألا رییاعملا هذه لثمت و ،ریوطتلا ةیلمع راسم مسرتل اقبسم عضوت
 لافطألا ضایر ةلحرم نم ًاءدب بالطلا لك اهققحی نأ فدهتسملا ضارغألاو تایاغلا نم ةلماش ةعومجم -
 هجوت نأ ثیحبو ،ةیوناثلا ةلحرملا ةیاهن ىتحو ةسردملا لبق ام ةلحرم يأ ؛رشع يناثلا فصلا ةیاهن ىتحو
 .ةمداق دوقع ةدعل میوقتلا بیلاسأو سیردتلا قرطو جهانملا يعضاو دوهج تایاغلا هذه




 ةیمیلعتلا جماربلا صحف دنع نیملعمللو ةیوبرتلا تادایقللو میلعتلا تاسایس يعضاول تایعجرمو رداصم -
 .اهریوطتو
 تارابتخالا ةصاخو مییقتلاو سایقلل تاودأ عضوو ةیمیلعت داوم ةیمنتو جهنملل رطا ءانبل ةیداشرإ اطوطخ -
 .اهیف ةنمضتملا ةلئسألا ةیعونو
 – مهمیلعت لحارم لك يف- بالطلل ةدعاسملا قرطلا لضفأ نع ةیلحملاو ةیموقلا تاراوحلاو راكفألل تاریثم -
 .مهتاسارد تالاجم يف قوفتلاو حاجنلا ىلع
 .)31-30 ،2004 ،دیبع(  :يتألا تایضایرلا ملعتو میلعت رییاعم ةقیثو نمضتتو
  تایضایرلل ماعلا لاجملا اهلمشی يتلا ىربكلا تاعوضوملا لثمت :تالاجملا -
 تاراهملا نم هئادأب موقی نأ نكمی امو ،)ملعتملا( بلاطلا هملعتی نأ يغبنی ام رایعملاب دصقیو :رییاعملا -
 .تایكولسو میق نم هبستكی امو ،ةیلقعلا
 حمسی ددحم ءادأ لكشب ةغاصم نوكتو .رایعملا غولب نم ققحتلا اهلالخ نم متی لئالد يه :تارشؤملا -
 .ةیمیلعتلا ةلحرملل اقفو اهتبوعص ىوتسمو اهقمع يف تارشؤملا جردتتو .هسایقب
 تانوكم نم نوكم لك يف ملعتملا هیلإ لصی نأ بجی ام فصت تارابع يه :ةیلحرملا ةیعجرملا تامالعلا -
 .ةیمیلعتلا ةلحرملا فوفص نم نیعم ىدم لك دنعو ،رایعملا
 )NCTM, 2000( رییاعم -
 ةدحتملا تایالولا يف تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا نع ةرداصلا ةیسردملا تایضایرلا رییاعمو ئدابم يف
)NCTM, 2000( رییاعم ىلع اهساسأ يف تدمتعا يتلاو )NCTM, 1989, 1991, 1995 (، ام تددح ،هیلع تینبو 
 رییاعم ةسمخ يف تاعقوتلا هذه تمدقو ،ةفلتخملا ةیساردلا لحارملا عیمج يف تایضایرلا نم هملعت ذیملتلا نم عقوتی
 ىلإ ضورلا لبق ام ةلحرم نم ةیساردلا جماربلا نكمت نأ بجی ةیسیئر رییاعم ةعبرأب ةسدنهلا رییاعم تددحتو ،ىوتحملل
-254 ،نورخآو يریسع ،ةمجرت ،ةیسردملا تایضایرلا رییاعمو ئدابم( :يتألا نم بالطلا عیمج رشع يناثلا فصلا
264( 
 تاقالعلا لوح ةیضایر ججح ریوطتو داعبألا ةیثالثو ةیئانث ةیسدنهلا لاكشألا صئاصخو تافص لیلحت -أ
 ةیسدنهلا
 ،ةماعلا تافصلا تاظحالم قیرط نع ةیسدنهلا لاكشألا زرفو فینصت نم ذیمالتلا نیكمت متی ةركبملا فوفصلا يف
 صئاصخ فصوو دیدحت ىلع زیكرتلاو لاكشألا فصول ةقد رثكأ قرط ذیمالتلا يمنی نأ بجی )5-3 ( فوفصلا يفو
 اولكشیو اومسری نأ بجی ذیمالتلا راكفأ معدلو ،صئاصخلاو لاكشألا هذهب ةطبترملا ةصاخلا تادرفملا ملعتو ،لاكشألا
 ًاضیأ ةلحرملا هذه يفو .صئاصخلا ساسأ ىلع تافیرعتلا ةیمنت بجی امك ،اهفینصتو اهتافص ةشقانمو اهتنراقمو لاكشألا
 نع تانیمختلا ةغایص ةلحرملا هذه يف ذیمالتلا ىلعو ،ةیضایرلا ججحلا ةیمنت ىلع ةیسدنهلا تاعوضوملا زكرت نأ بجی
 ،اهرابتخاو مهراكفأ ةیمنتل ةیسدنهلا تایجمربلاو ةسوسحملا داوملاو تاموسرلا مادختساو ةیسدنهلا تاقالعلاو صاوخلا
 ذیمالتلا عیطتسی امك - نیتمئاق نیتیوازب ثلثم لمع نكمی ال لاثملا لیبس ىلع - ةحضاو ةیضایر ججح روصت اوعیطتسیف
 لیطتسم ىلإ عالضأ يزاوتم لیوحت لاثملا لیبس ىلع - ةیسدنهلا لاكشألا نیب تاقالعلا ءاصقتسا ةلحرملا هذه يف
 نیمختو ریوطت يدؤی هرودب لمعلا اذهو ًایرصب لیطتسملا عالضألا يزاوتم قفاوی ثیحب بیكرتلا ةداعٕاو صقلا امدختسم
 لالخ نم هباشتلاو قباطتلا مهفو ةیمنت نم دبال ًاضیأ ةلحرملا هذه يفو -عالضألا يزاوتمو لیطتسملا يتحاسم نیب ةقالعلا




 تاحلطصملا ىلإ عامتسالا قیرط نع تایضایرلا يف ذیمالتلا تادرفم ةعسوت اضیأ ةلحرملا هذه يف بجی امك ،فاشتكالا
 .مهب صاخلا ریكفتلا حرشل تادرفملا كلت مادختساو ةئیبلا يف رركتم لكشب ةمدختسملا
 ىرخألا لیثمتلا ةمظنأو ةیثادحإلا ةسدنهلا مادختساب اهفصوو ةیناكملا تاقالعلا عقاوم دیدحت -ب
 فصلا ىلإ ضورلا ام ةلحرم يف ةمدقملا ةفاسملاو هاجتالاو عقاوملا لوح راكفألا ةیمنت بجی )5-3 (فوفصلا يف
 ةسردملاو فصلا ةفرغ يف رخأ ىلإ عقوم نم لاقتنالل هاجتالا ذیمالتلا ددحی لاثملا لیبس ىلع- اقمع رثكأ لكشب يناثلا
 عیطتسی امك -تایثادحإلا ماظن نمض ةفاسملا سایقو تارمملا راكتباو طاقنلا دیدحتو تاكبشلاو طئارخلا نومدختسیو
 هذه يف ذیمالتلا ملعتی نأ مهملا نم هنا امك ،ةزرابلا تامالعلا مادختساب تاكبشلا ىلع راحبإلا ةلحرملا هذه يف ذیمالتلا
 لاكشألل لثامتلاو قباطتلاو هباشتلا صحف نوعیطتسی امك ،تایثادحإلا ةكبش ىلع طاقنلا ةیمستل نیددع مادختسا ةلحرملا
 ،بلاسلا ددعلا ماظنل راكفأ مهیدل عسوتت امك ،عقاوملا نیب ةفاسملا سایقل قرط فاشتكاو تایثادحإلا ةكبش ىلع ةیسدنهلا
 .يتراكیدلا ىوتسملا نم ةعبرألا ءازجألا عیمج يف لمعلا نوعیطتسیو
 ةیضایرلا فقاوملا لیلحتل رظانتلا مادختساو تالیوحتلا قیبطت -ج
 يمنیو ،)نارودلا ،ساكعنالا ،باحسنالا( تالیوحتلا نم عاونأ ةثالث )5-3 (فوفصلل ذیمالتلا فرعتی نأ مهملا نم
 ىلع نیرداق ذیمالتلا نوكی نأ بجی امك ،قباطتلا ضرغل ةبولطملا تاكرحلا فصو يف ةقدلا ةلحرملا هذه يف ذیمالتلا
 هذه يف ذیمالتلا عیطتسی امك ،ةجیتنلا عقوتو هنارود وأ هساكعنا وأ هبحس دنع يسدنهلا لكشلل ثدحیس اذام روصت
 عبرم ىلع ةآرم عضو عیطتسن ةرم مك لاثملا لیبس ىلع- لثامتلل طخ نم رثكأب ةیسدنهلا لاكشألا فاشتكا فوفصلا
 نارودلا نع ثیدحلا دنع ةغللا ذیمالتلا مدختسی نأ ةلحرملا هذه يف ًاضیأ مهملا نمو -هنم رخآلا ءزجلا سفن ىلع لصحنل
 .میماصتلا فصول ایاوزلاو
 تالكشملا لحل ةیسدنهلا ةجذمنلاو يناكملا لالدتسالاو راصبإلا مادختسا -د
 ،لاكشألا نیب تاقالعلاو داعبألا ةیثالثو ةیئانث لاكشألل صئاصخلا ) 5-3 (فوفصلا يف ذیمالتلا صحفی نأ دبال
 نع ذیملتلا للعی لاثملا لیبس ىلع - ةیغارفلا تاقالعلا مادختساب صئاصخلا نع لیلعتلا ءارجإل مهعیجشت مهملا نمو
 مادختسا ةلحرملا هذه يف مهملا نم هنا امك - عالضألا يزاوتم وأ قباطتم لیطتسم ىلإ هتاقالع روصتب ثلثم ةحاسم
 هذه يف ًاضیأ مهملا نمو ،داعبألا ةیثالث لاكشأ نیوكت يف داعبألا ةیئانث لاكشأ ذیمالتلا مدختسی نأك ةینهذلا روصلا
 راكفأ میدقتل ذیمالتلل ةصرفلا ةحاتٕاو ،ةیسدنهلا تایجمربلا مادختساب يغارفلا لیلعتلا ىلع ذیمالتلا ىدل ةردقلا ةعسوت ةلحرملا
 ةایحلاب ةسدنهلا طبر كلذكو .ةیعامتجالا تاساردلاو مولعلاو نونفلا لثم تایضایرلا يف ىرخأ تالاجمب تاقالعلاو ةسدنهلا
 .ةبلطلل ةیمویلا












 5 – 3 نم فوفصلل ةسدنهلا ىوتحمب ةصاخلا )NCTM, 2000( نع ةرداصلا ةیعرفلاو ةیسیئرلا رییاعملا :)1( لودجلا
 تاقالعلا لوح ةیضایرلا ججحلا ةیمنتو ،داعبأ ةثالث وأ نیدعب يف ةیسدنهلا لاكشألا ایازمو صئاصخ لیلحت
ةیسدنهلا  
.داعبألا ةیثالثو ةیئانث لاكشألا صاوخ للحی وأ نراقی وأ ددحی  1 
.لاكشألا صئاصخ فصول تادرفملا عضی  2 
.اهصاوخ بسح داعبألا ةیثالثو ةیئانث لاكشألا فنصی  3 
.لاكشألا نم ةفلتخم تافینصتل تافیرعت عضی  4 
.لیوحتلا وأ جمدلا وأ میسقتلا دنع ةیسدنهلا لاكشألل ثدحی امل بابسألا يطعی وأ فصی وأ ققحتی  5 
.هباشتلاو قباطتلا فشتكی  6 
.ةیسدنهلا تاقالعلاو صئاصخلا لوح تانیمختلا ربتخی وأ عضی  7 
ةیسدنهلا تاقالعلاو صئاصخلا جاتنتسا ریربتل ةیقطنم ججح عضی  8 
ىرخألا لیثمتلا ةمظنأو ةیثادحإلا ةسدنهلا مادختساب ةیناكملا تاقالعلا عقاوم دیدحت  
.ةلوادتم ةیسدنه تاحلطصم مادختساب ةیسدنهلا لاكشألا ةكرحو عقاوم فصو  1 
.اهتاراسم فصوو لاكشألا عقاوم دیدحتل تایثادحإلا ماظن مادختسا  2 
.تایثادحإلا ةمظنأل ةیسارلاو ةیقفألا طوطخلا ىلع ةعقاولا طاقنلا نیب ةفاسملا دجی  3 
.ةیضایرلا فقاوملا لیلحتل رظانتلا مادختساو ةیسدنهلا تالیوحتلا قیبطت  
.داعبألا ةیئانث ةیسدنهلا لاكشألا نارود وأ ساكعنا وأ باحسنا جئاتن فصی وأ عقوتی  1 
.نیلكش قباطت حضوت تاكرح ةلسلس وأ ةنیعم ةكرح فصی  2 
.تامیمصتلاو ،داعبألا ةیثالث وأ ةیئانث لاكشألل لثامتلا طخ فصوو دیدحت  3 
تالكشملا لحل ةیسدنهلا ةجذمنلاو يناكملا لالدتسالاو راصبإلا مادختسا  
.ةیسدنهلا لاكشألا مسرو ءانب  1 
.تاراسملاو طامنألاو ءایشألا نم ةینهذلا روصلا فصوو ءاشنإ  2 
.نیدعب تاذ لاكشأ نم داعبألا ةیثالث لاكشأ ىشنیو ددحی  3 
.داعبألا يثالث لكشل داعبألا يئانث لیثمت ينبیو ددحی  4 
.)سایقلا ،ددعلا( ىرخأ ةیضایر لكاشم لحل ةیسدنهلا جذامنلا مدختسی  5 
.ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا ىلع فرعتی  6 
.ىرخأ تاصصخت يف ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا قبطی  7 
.ةیمویلا ةایحلا يف ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا قبطی  8 
 ةساردلا تاءارجٕاو ةیجهنم  -7
 ةساردلا جهنم :7-1
 لاقی امل دیاحملاو قیقدلا فصولا ىلإ فدهی بولسأ هرابتعاب نومضملا لیلحتب لثمتملا يفصولا جهنملا مادختسا مت
 .)66 ،2016 ،يزوأ( نیعم تقو يفو نیعم عوضوم نع
 




 ةساردلا ةنیع :7-2
 يف يساسألا میلعتلا نم 5 ىلإ 3 نم فوفصلل تایضایرلا بتك يف ةسدنهلا سورد عیمج نم ةنیعلا تنوكت
 .2017-2016 يساردلا ماعلل میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو ندل نم اهیلع قداصملاو ةینمیلا ةیروهمجلا
 ةساردلا ةادأ :7-3
 تایالولا يف تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا نع ةرداصلا ةیسردملا تایضایرلا رییاعم ةمئاقب ةادألا تلثمت
 نم ةیبرعلا ىلإ اهتمجرت مت ثیح )5 – 3( فوفصلل ةسدنهلا ىوتحمب ةصاخلاو )NCTM, 2000( ةیكیرمألا ةدحتملا
   .NCTM, 2000; op.cit, p,164)( لصألا باتكلا
 لیلحتلا تابث :7-4
 لكل سورد ةثالث لدعمب سورد ةعست لیلحت مت ثیح ،نمزلا ربع لیلحتلا ةقیرطب لیلحتلا ةادأ تابث جارختسا مت
 تابثلا لماعم باسح مت مث نمو رهش رورم دعب ىرخأ ةرم لیلحتلا ةداعإ مت مث ،ةرقف 83 يلامجإب ةنیعلا نم يسارد فص
 نیلیلحتلا يف اهیلع قفتا يتلا تالاحلا ددع( 2 = تابثلا لماعم :)226 ،2004 ،ةمیعط( )HOLSTI( ةلداعم مادختساب
 لماعم غلب دقو ،)يناثلا لیلحتلا نع ةجتانلا تاراركتلا ددع + لوألا لیلحتلا نع ةجتانلا تاراركتلا ددع( /)يناثلاو لوألا
 .)0.82( ةلداعملا هذهب تابثلا
 رییاعملا ءوض يف ىوتحملا لیلحت تاوطخ :7-5
 ىلإ اهتمجرتو ،)NCTM, 2000( تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا نع ةرداصلا ةیملاعلا رییاعملا ةءارق -
   .لیلحت تائف اهرابتعاب ةیبرعلا
 ةدحوك ةیسدنهلا ةرقفلا رایتخا مت دقو ،)5 – 3( فوفصلل تایضایرلا بتك يف ةسدنهلا سورد عیمج ةءارق -
 ةطشنألاو تابیردتلاو نیرامتلاو ةلثمألاو ةیسدنهلا سوردلل ةیدیهمتلا ضورعلا عیمج تلمش يتلاو لیلحت
 ةرقف بیردت لكو ةرقف نیرمت لكو ةرقف لاثم لكو ةرقف يدیهمت ضرع لك رابتعاب كلذو ،تادحولا رابتخاو
   .ةیسدنه ةرقف )199( سوردلا عیمجل تارقفلا ددع تغلب دقو ةرقف طاشن لكو
 )1( مقرلا عضوب لیلحتلا ةیلمع تمتو يسدنه سرد لكل لیلحت ةقاطب دادعإ مت ثیح لیلحتلا تاقاطب دادعإ -
   .ةیسدنهلا ةرقفلا يف رایعملا رفوت مدع لاح يف )0( زمرلاو ةیسدنهلا ةرقفلا يف رایعملا رفوت لاح يف
  اهریسفتو جئاتنلا ضرع  -8
  :حورطملا لاؤسلا ىلع ةباجإلل
 رییاعم عم ةینمیلا ةیروهمجلا يف )5 – 3( فوفصلل تایضایرلا ةدامل يسردملا باتكلا يف ةسدنهلا ىوتحم قفاوت ىدم ام
  ؟)NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا
 بسح يسئر رایعم لكل ةیعرفلا رییاعملا لالخ نم ةیسیئرلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم باسح مت
 .ةیسدنهلا تارقفلا يف هرفاوت
 باسح مت اهلالخ نم يتلاو ةیعرفلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا حضوت )5( ،)4( ،)3( ،)2( لوادجلاو
  .5-3 نم فوفصلل تایضایرلا بتك يف ةیسدنهلا سوردلل ةیسیئرلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو راركتلا طسوتم
 
 




 لوألا يسیئرلا رایعملاب ةصاخلا ةیعرفلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا :)2( لودجلا
 )ةیسدنهلا تاقالعلا لوح ةیضایرلا ججحلا ةیمنتو ،داعبأ ةثالث وأ نیدعب يف ةیسدنهلا لاكشألا ایازمو صئاصخ لیلحت(
 بتكلل ةیسدنهلا تارقفلا لوألا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا م
 ةرقف )199( ةثالثلا
 ةبسنلا راركتلا
 %70.35 140 .داعبألا ةیثالثو ةیئانث لاكشألا صاوخ للحی وأ نراقی وأ ددحی 1
 %88.44 176 .لاكشألا صئاصخ فصول تادرفملا عضی 2
 %66.83 133 .اهصاوخ بسح داعبألا ةیثالثو ةیئانث لاكشألا فنصی 3
 %16.08 32 .لاكشألا نم ةفلتخم تافینصتل تافیرعت عضی 4
 وأ جمدلا وأ میسقتلا دنع ةیسدنهلا لاكشألل ثدحی امل بابسألا يطعی وأ فصی وأ ققحتی 5
 .لیوحتلا
95 47.74% 
 %25.13 50 .هباشتلاو قباطتلا فشتكی 6
 %59.80 119 .ةیسدنهلا تاقالعلاو صئاصخلا لوح تانیمختلا ربتخی وأ عضی 7
 %31.16 62 .ةیسدنهلا تاقالعلاو صئاصخلا جاتنتسا ریربتل ةیقطنم ججح عضی 8
100.8 لوألا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم 
8 
50.69% 
 بتكلا عیمجل ةسدنهلا سورد يف ترفاوت لوألا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا عیمج نأ )2( لودجلا نم رهظی
 ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم باسح مت اهلالخ نمو ،%88.44و %16.08 نیب اهرفاوت ةبسن تحوارت ثیح ةثالثلا
 .%50.69 ةبسنب هرفوت مت ثیح لوألا يسیئرلا رایعملل
 يناثلا يسیئرلا رایعملاب ةصاخلا ةیعرفلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا :)3( لودجلا
 )ىرخألا لیثمتلا ةمظنأو ةیثادحإلا ةسدنهلا مادختساب ةیناكملا تاقالعلا عقاوم دیدحت(
 بتكلل ةیسدنهلا تارقفلا يناثلا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا 
 ةرقف )199( ةثالثلا
 ةبسنلا راركتلا
 %90.45 180 .ةلوادتم ةیسدنه تاحلطصم مادختساب ةیسدنهلا لاكشألا ةكرحو عقاوم فصو 1
 %7.04 14 .اهتاراسم فصوو لاكشألا عقاوم دیدحتل تایثادحإلا ماظن مادختسا 2
 %38.19 76 .تایثادحإلا ةمظنأل ةیسارلاو ةیقفألا طوطخلا ىلع ةعقاولا طاقنلا نیب ةفاسملا دجی 3
 %45.23 90 يناثلا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم 
 بتكلا عیمجل ةسدنهلا سورد يف ترفاوت ،يناثلا سیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا عیمج نأ )3( لودجلا نم رهظی
 ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم باسح مت اهلالخ نمو ،%90.45و %7.04 نیب اهرفاوت ةبسن تحوارت ثیح ؛ةثالثلا








 ثلاثلا يسیئرلا رایعملاب ةصاخلا ةیعرفلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا :)4( لودجلا
 )ةیضایرلا فقاوملا لیلحتل رظانتلا مادختساو ةیسدنهلا تالیوحتلا قیبطت(
 بتكلل ةیسدنهلا تارقفلا ثلاثلا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا 
 ةرقف )199( ةثالثلا
 ةبسنلا راركتلا
 %2.51 5 .داعبألا ةیئانث ةیسدنهلا لاكشألا نارود وأ ساكعنا وأ باحسنا جئاتن فصی وأ عقوتی  1
 %5.53 11 .نیلكش قباطت حضوت تاكرح ةلسلس وأ ةنیعم ةكرح فصی   2
 %0.50 1 .تامیمصتلاو ،داعبألا ةیثالث وأ ةیئانث لاكشألل لثامتلا طخ فصوو دیدحت 3
 %2.85 5.67 ثلاثلا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم 
 
 سورد يف ادج ةفیعض بسنب ترفاوت ثلاثلا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا عیمج نأ )4( لودجلا نم رهظی
 تاراركتلا طسوتم باسح مت اهلالخ نمو ،%5.53و %0.50 نیب اهرفاوت ةبسن تحوارت ثیح ةثالثلا بتكلا عیمجل ةسدنهلا
 .%2.85 ادج ةفیعض ةبسنب هرفوت مت ثیح ثلاثلا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو
 
 عبارلا يسیئرلا رایعملاب ةصاخلا ةیعرفلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا :)5( لودجلا
 )تالكشملا لحل ةیسدنهلا ةجذمنلاو يناكملا لالدتسالاو راصبإلا مادختسا(
 بتكلل ةیسدنهلا تارقفلا عبارلا يسیئرلا رایعملل ةیعرفلا رییاعملا م
 ةرقف )199( ةثالثلا
 ةبسنلا راركتلا
 %51.76 103 .ةیسدنهلا لاكشألا مسرو ءانب 1
 %92.46 184 .تاراسملاو طامنألاو ءایشألا نم ةینهذلا روصلا فصوو ءاشنإ 2
 %0.50 1 .نیدعب تاذ لاكشأ نم داعبألا ةیثالث لاكشأ ىشنیو ددحی 3
 %0.50 1 .داعبألا يثالث لكشل داعبألا يئانث لیثمت ينبیو ددحی 4
 %11.06 22 .)سایقلا ،ددعلا( ىرخأ ةیضایر لكاشم لحل ةیسدنهلا جذامنلا مدختسی 5
 %92.96 185 .ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا ىلع فرعتی 6
 %1.51 3 .ىرخأ تاصصخت يف ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا قبطی 7
 %4.02 8 .ةیمویلا ةایحلا يف ةیسدنهلا تاقالعلاو راكفألا قبطی 8
 %31.85 63.38 عبارلا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم 
 
 ثیح ةمدعنم نوكت داكت عبارلا يسیئرلا رایعملا نم  )8 ،7 ،5 ،4 ،3( ةیعرفلا رییاعملا نأ )5( لودجلا نم رهظی
 بسنب ةثالثلا بتكلا عیمجل ةسدنهلا سورد يف ترفاوت دقف ىرخألا ةثالثلا رییاعملا امنیب  ادج ةفیعض بسنب ترهظ




 ةیعرفلا هریاعم بسن لالخ نم لكك عبارلا يسیئرلا رایعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم باسح مت مث نمو ،ةلوبقم
  .%31.85 ةبسنب هرفوت مت ثیح
  .كلذ حضوی يلاوملا لودجلاو ةیسیئرلا ةعبرألا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم باسح مت دقو
 
 تایضایرلا بتكب )ةرقف 199( ةیسدنهلا تارقفلا عیمجل ةیسیئرلا رییاعملل ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا طسوتم :)6( لودجلا
 5 – 3 نم فوفصلل




 ججحلا ةیمنتو ،داعبأ ةثالث وأ نیدعب يف ةیسدنهلا لاكشألا ایازمو صئاصخ لیلحت 1
 ةیسدنهلا تاقالعلا لوح ةیضایرلا
100.88 51% 
 %45 90.00 ىرخألا لیثمتلا ةمظنأو ةیثادحإلا ةسدنهلا مادختساب ةیناكملا تاقالعلا عقاوم دیدحت 2
 %3 5.67 .ةیضایرلا فقاوملا لیلحتل رظانتلا مادختساو ةیسدنهلا تالیوحتلا قیبطت 3
 %32 63.38 تالكشملا لحل ةیسدنهلا ةجذمنلاو يناكملا لالدتسالاو راصبإلا مادختسا 4
 
 تایضایرلا رییاعم عم قفاوت دق ) 5- 3 (فوفصلل تایضایرلا بتكب يسدنهلا ىوتحملا نأ )6( لودجلا نم حضتی
 دق  ةینمیلا ةیروهمجلا يف تایضایرلا بتك ریوطت نأ كلذ يف ببسلا ىزعُیو، ةفیعض ةبسنب  )NCTM, 2000( ةیملاعلا
 رییاعم ساسأ ىلع تینب يتلاو 2000 يف اهریوطت مت يتلا ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم ثیدحت لبق تانیعستلا رخاوأ يف مت
 يف ةیسدنهلا تالیوحتلا عوضومب مامتهالا أدب هناو ثیح )3( رایعملا رفاوت مادعنا )6( لودجلا نم ظحالن امك ،1989
 میلعتلا نم ةیناثلاو ىلوألا نیتقلحلا يف امامت اهلامهإ متو ،ةینمیلا ةیروهمجلا يف يساسألا میلعتلا نم ةریخألا ةقلحلا
 5 – 3 نم فوفصلل تایضایرلا بتكب ةیسدنهلا سوردلا يف ةیسیئرلا رییاعملا رفاوت توافت حضوی )1( لكشلاو .يساسألا
 ةیوئملا اهبسن بسح
 
 
 5-3 نم فوفصلل تایضایرلا بتك يف ةیسدنهلا سوردلا يف ةیسیئرلا رییاعملل ةیوئملا بسنلا :)1( لكشلا 




 3( فوفصلل تایضایرلا باتك ىوتحم يف ةیسدنهلا تارقفلا نأ حضتی ةقباسلا لوادجلا يف جئاتنلا ضرع لالخ نم
 ،امامت ةبئاغ ةیعرفلا رییاعملا مظعم نأو ةفیعض ةجردب )NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم عم تقفاوت )5 –
 هذه جئاتن تقفتا دقو اذه .يضاملا نرقلا تاینیعست رخاوأ نم ةفقوتم تایضایرلا بتك ریوطت ةیلمع نأو ثیح يعیبط اذهو
 ،ةیعرفلا رییاعملا ضعب روهظ مادعنا صخی امیف )2009 ،يربیشحلا( ةساردو ،)2007 ،برلا وبأ( ةسارد جئاتن عم ةساردلا
 ،نادیبعلا و يبعزلا( ةساردو ،)2009 ،باسك( ةساردو ،)2007،يمجعلا( ةسارد جئاتن عم ةساردلا هذه جئاتن تقفاوت امك
 تاساردلا نع ةیلاحلا ةساردلا فلتختو ،ةفیعض ةجردب ةیعرفلا وأ ةیسیئرلا رییاعملا ضعب روهظ صخی امیف )2009
 لحارملل ةیعرفلا )NCTM, 2000(رییاعم میسقت قفو ةساردلا هذه يف ةنیعلا رایتخا مت ثیح ةنیعلا رایتخا يف ةقباسلا
 باتك ىلع اهتنیع تدمتعا )2009 ،نادیبعلا و يبعزلا( ،)2007 ،يمجعلا( ةقباسلا تاساردلا ضعب امنیب ،ةیمیلعتلا
 باتك يف ةسدنهلا ىوتحمل انلیلحتو انتءارق لالخ نمو .عبارلاو سماخلا فصلا باتك بیترتلا ىلع امه دحاو يسارد
  :يهو رومألا نم ددع انیدل زربُأ )5 – 3( فوفصلل تایضایرلا
 تایرظنلاو ةیملاعلا رییاعملاب ةلثمتملاو ةیوبرتلا تادیدجتلا نع ةدیعب ةیدیلقت ةقیرطب مت يسدنهلا ىوتحملا ءانب -
 .ةثیدحلا ةیوبرتلا
 لاكشألل ةیسدنهلا صاوخلا فاشتكا اهلالخ نم متی ةیمیلعت ةطشنأ ىلإ رقتفت ةیسدنهلا تارقفلا مظعم -
 كلتل فشتكم هنوك نم رثكأ صاوخلل يقلتم بلاطلا لعجت ةقیرطب اهمظعم ضرع مت ثیح ةیسدنهلا
 .صاوخلا
 لیلحتل رظانتلا مادختساو ةیسدنهلا تالیوحتلا تاقیبطت عم لماعتت ةیسدنه تارقفل ةیسدنهلا سوردلا رقتفت -
 ةیسدنه تارقفل رقتفت  ةثالثلا بتكلا يف ةیسدنهلا تارقفلا نأ لیلحتلا جئاتن ترهظأ ثیح ،ةیضایرلا فقاوملا
 .اهتاراسم فصوو لاكشألا عقاوم دیدحتو تایثادحإلا ماظن عم لماعتت
 ةیعقاولا ءایشألا عم لماعتت ةیسدنه تارقفل )5-3( فوفصلل تایضایرلا بتك يف ةیسدنهلا سوردلا رقتفت -
 .ىرخألا مولعلاو تایضایرلا تالاجم يف ةسدنهلا طبر ىلع لمعتو
 تایصوتلا -9
 يصون ةیملاعلا رییاعملا ءوض يف ةسدنهلا ىوتحمل انتءارقو انلیلحت لالخ نم اهیلإ انلصوت يتلا جئاتنلا ءوض يف
 :يتالاب
  )NCTM, 2000( ةیملاعلا تایضایرلا رییاعم عم قفاوتی امب تایضایرلا بتك ریوطت -
 تایضایرلا تالاجم يف ةسدنهلا طبر ىلع لمعتو ةیعقاولا ءایشألا عم لماعتت ةیسدنه تارقفب مامتهالا ةدایز -
 .ةیساردلا بتكلا ریوطت دنع ىرخألا مولعلاو
 فقاوملا لیلحتل رظانتلا مادختساو ةیسدنهلا تالیوحتلا تاقیبطت عم لماعتت ةیسدنه تارقف ىلع زیكرتلا -
  .يساسألا میلعتلا نم ةیلوألا فوفصلا بتك يف ةیضایرلا
 .ةیسدنهلا لاكشألا صاوخ فاشتكا اهلالخ نم متی يتلا ةیمیلعتلا ةطشنألاب مامتهالا -
 رییاعملا نم ریبك ددع قیقحت ةدحاولا ةرقفلا لالخ نم متی ثیحب ةیسدنهلا سوردلا يف ةیسدنهلا تارقفلا ءانب -
 .ةیملاعلا تایضایرلل ةیسیئرلاو ةیعرفلا
 ةیمیلعتلا ةیلمعلا ریس عباتی سردملاو ،ةیمیلعتلا ةیلمعلا روحم بلاطلا لعجت ةقیرطب ةیسدنهلا سوردلا ءانب -
 .اهمظنیو




 ةفلتخم ةیمیلعت لحارملو ةسدنهلا ریغ ىرخأ تایوتحملو تایضایرلا بتك ىلع ىرخأ ةیلیلحت تاسارد ءارجإ -
 .)NCTM, 2000( رییاعم ءوض يف
 ةیبرعلا ةغللاب عجارملا
 .ةثلاثلا ةعبطلا ،ءاضیبلا رادلا ،ةدیدجلا حاجنلا ةعبطم ،نومضملا لیلحتو ثحبلا ةیجهنم :)2016( ،دمحا ،يزوأ -1
 رییاعم ءوض يف ندرألا يف ةیساسألا ةلحرملل تایضایرلا باتك ىوتحم لیلحت :)2007( ،يرصن ،برلا وبأ -2
 – نامع ،ایلعلا تاساردلل ةیبرعلا نامع ةعماج ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر ،تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا
  .ندرألا
 .2ط ،تیوكلا ،حالفلا ةبتكم ،اهسیردتو ةیسردملا تایضایرلا جهانم :)2003( ،لماك دیرف ،ةنیز وبأ -3
 سسألا دامتعالا رییاعمو زیمتلا تارشؤم نیب میلعتلا يف ةلماشلا ةدوجلا :)2006( ،نورخآو نسح ،يوالیبلا -4
 .1ط ،ندرألا - نامع ،ةریسملا راد ،تاقیبطتلاو
 ریتسجام ةلاسر .عساتلا ىلإ عباسلا نم فوفصلل تایضایرلا بتك لیلحت :)2009( ،حلاص دمحم ،يربیشحلا -5
 .نمیلا ،ءاعنص ةعماج ،ةروشنم ریغ
 يف ةیساسألا ةلحرملا ةیاهن يف تایضایرلا يف بالطلا لیصحت ىوتسم سایق :)2000( ،دمحم قراط ،ریخ -6
 .نمیلا ،ندع ةعماج ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر .ندع ةنیدم
 حاجنلا ةعبطم ،برغملا ،میلعتلا ةدوج نامضل براجتو جذامن – میلعتلا يف رییاعملا :)2007( ،دمحم ،جیردلا -7
 .1ط ،ءاضیبلا رادلا ،ةدیدجلا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف عبارلا فصلل تایضایرلا بتك لیلحت :)2014( ،هللا دبع ،نادیبعلاو يلع ،يبعزلا -8
 .332-317 ،)1(41 ،ةیوبرتلا مولعلا تاسارد ،NCTM رییاعم ءوض يف
 يف يساسألا میلعتلا ةلحرم نم )8 – 5( فوفصلل تایضایرلا جهانم ةلئسأ میوقت :)2011( ،دامع ،يریهزلا -9
 .)330 – 293 (ص ص ،3 ددعلا ،35 دلجملا ،سمش نیع ةعماج ةیبرتلا ةیلك ةلجم . ةینمیلا ةیروهمجلا
 يف 9-7 نم فوفصلل ةیسردملا تایضایرلا بتك يف ةسدنهلا ىوتحم قاستا ىدم :)2007( ،نامدر ،دیعس -10
 ،)3( 8 ،ةیسفنلاو ةیوبرتلا مولعلا ةلجم ،يسدنهلا ریكفتلل لیه ناف ةیرظنل ةیمیلعتلا سسألا عم ةینمیلا ةیروهمجلا
166-185. 
 باتكلا ،سفنلا ملعو ةیبرتلا يف عجارملا ةلسلس ،ةیناسنإلا مولعلا يف ىوتحملا لیلحت :)2004( ،يدشر ،ةمیعط -11
 .ةرهاقلا ،يبرعلا ركفلا راد ،رشع عساتلا
 راد1ط ،ریكفتلا ةفاقثو رییاعملا تابلطتم ءوض يف لافطألا عیمجل تایضایرلا میلعت ،)2004( ،میلو ،دیبع -12
 .ندرألا - نامع ،ةریسملا
 رییاعملا ءوض يف تیوكلا ةلود يف ةیئادتبالا ةلحرملا يف تایضایرلا بتك مییقت :)2007( ،لصیف ،يمجعلا -13
 ،ایلعلا تاساردلل ةیبرعلا نامع ةعماج ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر ،)NCTM( تایضایرلا جهانمل ةیملاعلا
 .ندرألا -نامع
 میلعتلا ةلحرم يف تایضایرلا بتك يف ةنمضتملا ةسدنهلا تاعوضوم ةدوج ىوتسم :)2009( ،ءانس ،باسك -14
 ةعماجلا ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر ،تایضایرلا يملعمل يموقلا سلجملا رییاعم ءوض يف نیطسلفب يساسألا
 .نیطسلف -ةزغ ،ةیمالسإلا




 :ةمجرت ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تایضایرلا يملعمل ينطولا سلجملا ،ةیسردملا تایضایرلا رییاعمو ئدابم -15
 ،جیلخلا لودل يبرعلا ةیبرتلا بتكم ،ریكذلا دمحأ نب يزوف ،ينارمعلا دمحم تنب ایه ،يریسع حرفم نب دمحم
 .2013 ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،ضایرلا
 نماثلا فصلا ذیمالت ىدل يضایرلا لصاوتلا :)2009( ،ةمطاف ،يحراذلاو دمحم ،رصانو هللا دبع ،يرزحملا -16
 .)197 – 155( ص ،3 ددعلا ،ةیقیبطتلاو ةیعامتجالا مولعلل سلدنألا ةلجم .لیصحتلاب هتقالعو يساسالا
 .يوناثلا لوألا فصلا ةبلط ىدل يسدنهلا ریكفتلاب اهتقالعو ةفرعملا ءارو ام تاراهم :)2010( ،ماهس ،يفالخملا -17
 .نمیلا ،ءاعنص ةعماج ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر
 ةمصاعلا ةنامأب يساسألا میلعتلا نم نماثلا فصلا ذیمالت باستكا ىوتسم :)2004( ،بلاغ دمحم ،يفالخملا -18
 .نمیلا ،ءاعنص ةعماج ،ةروشنم ریغ ریتسجام ةلاسر .ةیضایرلا ةلأسملا لح ىلع مهتردقمو ةیضایرلا میهافملل
 ءوض يف يساسألا میلعتلا نم )4-1( فوفصلل تایضایرلا جهانم میوقت ،)2012( ،نورخآو يلع دمحم ،دشرم -19
 .ةینمیلا ةیروهمجلا ،يوبرتلا ریوطتلاو ثوحبلا زكرم ،)TIMSS( سمیت ةیلودلا ةساردلا رییاعم
 عباسلا يملعلا رمتؤملا ،ةیرایعملا تایوتسملا ءوض يف ملعملا دادعإل ةیلمع طباوض :)2005( ،ءامیشلا ،يبرغملا -20
 ،ویلوی )27-26( ،ةرهاقلا ،ةیرایعملا تایوتسملاو میلعتلا جهانم :سیردتلا قرطو جهانملل ةیرصملا ةیعمجلل رشع
 .)276-257 ( .ص
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 تایضایرلا ةدامل ةینمیلا ةیروهمجلاب ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا
 ةیلقعلا تاراهملل اهمیوقت ىدمو 
 يجرفلا نسح دمحم





 ام ةینمیلا ةیروهمجلاب تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا يف ةیلقعلا تاراهملا میوقت ىلإ ثحبلا فدهی
 ةیوناثلا تارابتخا سیقت دح يأ ىلإ  :يتآلا لكشلا ىلع ثحبلا ةیلاكشإ ةغایص تمت دقو ،2014-2009 نیب
 ثلاثلا ىوتسم ةبلط ىدل اهتیمنت ىلإ ةیوبرتلا تاهجوتلا ىعست يتلا  ةیلقعلا تاراهملا ،تایضایرلا ةدامل ةماعلا
 :تاراهم ىوتسم موقت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا :يف ةماعلا ةیضرفلا تلثمت دقو ؟ يوناثلا
 ،يلیلحتلا يفصولا جهنملا مادختسا مت :فدهلا اذه غولبلو .)میوقتلا ،بیكرتلا،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ظفحلا(
 ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا يف ةنیعلا تلثمتو ،ثحبلل ةاداك ةیلقعلا تاراهملل مولب ةفانص ىلع دامتعالا مت امك
 ،تاراركتلاو بسنلا مادختسا متو .ًالاؤس 1903 اهددع غلب يتلاو ،2014-2009 نیب ام تایضایرلا ةدامل
 ،قیبطتلا ةراهم سایق ىلع زكرت تایضایرلا تارابتخا نأ ىلإ ثحبلا لصوتو .ةیئاصحإ تاودأك ياك عبرمو
 ؛سكعلا لب رخآ ماع ىلإ ماع نم نسحت دجوی الو ،میوقتلاو ،بیكرتلاو ،ظفحلا ةراهم لمهتو ،مهفلاو ،لیلحتلاو
 .ةریخألا ماوعألل تارابتخالا يف اظوحلم ایندت ترهظأ دقف
 
ةیلقعلا تاراهملا ،تایضایرلا ،ةماعلا ةیوناثلا ،تارابتخا :ةیحاتفملا تاملكلا  
 
Overview 
This article aims at studying the measurement of mental skills required during math 
exams during secondary-school examination in Yemen during the period of 2009-
2014. The problem of the present research is to question the extent to which the 
secondary-school exams measure the mental skills of third-year students. It is 
hypothesized that these exams measure the skills of memorizing, understanding, 
practice, analysis, composition and evaluation. For the methodology, this research 
has relied on a descriptive and analytical approach, and Bloom’s taxonomy of 
mental capacities as a research tool. The sample involved in this study is the 
examination period starting from 2009 until 2014 in the Yemeni secondary school, 
in which 1,903 questions have been designed. The research also used a multi-tool 
analysis such as the percentages and repetitions and the square of Kai. The findings 
pertain to the general idea that the exam of mathematics focuses on measuring the 
skills of application, analysis and understanding only, and it marginalizes the skills 
of conservation, composition, and calendar. It is concluded that there is no 
improvement after each year; rather, the exams have shown a decline in quality 
during the last few years. 
 





 يجرفلا نسح دمحم                                                                     ةینمیلا ةیروهمجلاب ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا
 17 
 ماع لخدم
 ةینادجولا وأ ةیكولسلا وأ ةیفرعملا ةیحانلا نم ءاوس - ةبلطلا كولس يف تاریغت ثادحإ ىلإ ةیوبرتلا ةیلمعلا فدهت
 اهیلع قلطی يتلا يه تاریغتلا هذهو ،)2014،202،عیرملا(اهومن ىلع لمعلاو ،هتاردق فاشتكا ىلع بلاط لك ةدعاسمو -
 ىلع تأرط يتلا ةیكولسلا تاریغتلا دیدحت نولوؤسملا لواح يمیلعت جمانرب يأ يف هنأ دجن كلذلو ،"ةیوبرتلا فادهألا" ةداع
 .)1998 ،شخب( میوقتلا اهیلع قلطی يتلا يه ةیلمعلا هذهو ،فادهأ نم هقیقحت نكمأ ام دیدحت يلاتلابو ،ةبلطلا كولس
 ىلع فوقولاو ،اهب ضوهنلا لبسو اهجئاتن ىلع فوقولا ىلع دعاسی ةیمیلعتلا تایلمعلا نم أزجتی ال ءزج میوقتلاو
 صیخشتو ةیوبرتلا فادهألا قیقحت وحن ةبلطلا هیجوتل ًایرورض ًارمأ ربتعی هنأ امك ،اهتریسم مامأ فقت يتلا تاقوعملا
 وهف ،ةیوبرتلا ةیلمعلا نم ًایساسأ ًاءزج میوقتلا حبصأ اذل ؛فادهألا كلت قیقحت نود لوحت نأ اهنأش نم يتلا تابوعصلا
 ،ةیسیئرلا ةیوبرتلا ةیلمعلا رصانع دحأ میوقتلا دعی كلذ لجألو ؛ریوطتلاو جالعلاو صیخشتلل ةلعافلا ةلیسولاو ةبسانملا ةادألا
 ًةریدج ًةزراب ًةناكم لتحی رضاحلا تقولا يف يوبرتلا میوقتلاف ،ةفلتخملا ةیوبرتلا فقاوملا يف ًالخادتمو ًایساسأ ًارود بعلیو
 يفو ،ةماعب ةیوبرتلا ةیلمعلا ریوطت يف مهست يتلا تاحرتقملا ىلإ لوصولاو جئاتنلا صالختسا فدهب لیلحتلاو ةساردلاب
 .)209،يذخاملا( ةصاخ ًةفصب ماعلا میلعتلا لحارم
 ةیلمع يف ةمهم راودأ نم اهل امل ًاریثأت رثكألا ةقلحلا نوكت داكتو ،ةیمیلعتلا ةموظنملا تاقلح ىدحإ میوقتلا دعیو
  .)2016،64،هقانلا( ةیمیلعتلا فادهألا تایوتسم عیمجل ًةلماش يملعتلا جتانلا میوقت ةیلمع نوكت نأ دب الو ،ریوطتلا
 تاردق سایقل مدختسُت ثیح ؛ملاعلا يف ةیمیلعتلا تاسسؤملا يف ًاعویش میوقتلا تاودأ رثكأ نم تارابتخالا دعتو
 فصلا نمض ةبلطلا بیترتب أبنتن اهیلع دامتعالابو ،ةیراهملاو ةیفرعملا مهتاردق ىلع اهلالخ نم لدتسنو ،ةیلیصحتلا ةبلطلا
 .)2002 ،يداهلادبع( مهبوسرو مهحاجن ىوتسم ددحنو ةبلطلا فنصنو ،دحاولا
 ىدل ةیكولسلاو ،ةینادجولاو ،ةیلقعلا تاراهملا لك سیقت ثیحب لماكتم لكشب ةینبم تارابتخالا نوكت نأ بجی اذل
 يتلا ةحیحصلا ةیمنتلا ةبلطلا ةیمنت يف اللخ ثدحی نأ هناش نم كلذ نال ،رخآ نود ىوتسم ىلع رصتقت ال نأو ،ةبلطلا
 .مهعمتجم يف ةیمنتلاو ءانبلا ىلع نیرداق مهلعجت
 فصلا ىلإ بلاطلا لوصو ،كلذ ةلدأ نمو .تارابتخالا ىوتسم يندت ىلع تادیكأت كانه نأ دجن راطإلا اذه يف و
 كلذل هقاقحتسا مدع مغر ةقباسلا رشع ىدحإلا فوفصلا يف ةماعلاو ةیونسلاو ةیوفشلا تارابتخالا لك ًالصحم يوناثلا ثلاثلا
 ،ةینمیلا ةسردملا عقاو نأ امیسال ،ةساردلاو ثحبلا ىلإ جاتحت ةلكشم دوجوب كشلل ًالاجم عدی ال اذهو .)2013،رادق(
 نوع نم همدقیس امب ةدئاف تاذ نوكی هلعل تارابتخالا لاجم يف ثحبلا اذه يتأیو .ضهنی يك ریثكلا همامأو عضاوتم
 .نیسحتلاو حالصإلل مههابتنا تفلل ،ملعملاو ،ةسردمللو ،تارابتخالا يدعمل
 لثمتو ،ىرخالا تارابتخالا يقاب نیب ةزیمم ةناكمب ،ةینمیلا ةیروهمجلاب )ایرولاكبلا( ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا ىضحتو
 يتلا ةادألا اهنألو ،تایلكلاو تاعماجلا لوخدل ةباوبو ،يعماجلا میلعتلا ىلإ قلطنملا اهرابتعاب ةبلطلا ةایح يف ًامهم ًافطعنم
 يف حاجنلا اهلالخ نم نوعیطتسی ةیفرعم ةیلقع تاراهمو تامولعم نم ةبلطلا هكلتمی امع ةیقیقح ةروص يطعت نأ يغبنی
 ةرادإلا فلكت اهرودب يهو ،هیجوتلاو جهانملا عاطق ةینمیلا ةیروهمجلاب میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو فلكت اذل .ةیعماجلا ةساردلا
 تاعماجلاب سیردتلا ءاضعأ نم ةنجل  فلكت يتلاو ،ةیزكرملا ةیرسلا ةعبطملا ةنجل فلكت اهرودب هذهو ،تاناحتمالل ةماعلا
 تایرظنلا ثدحأل ًاقفوو ،ةیوبرتلا رییاعملل ًاقفو ،مهفارشإ تحت رابتخالا اذه ةلئسأ عضوب نیملعمو نییوبرت نیفرشمو
 ةیروهمجلاب میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو نع رداصلا ،م2001 ةنسل )709( مقر يرازولا رارقلا نم )47( ةداملل ًاقفوو ،ةیوبرتلا
 ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ركذتلا( :ىلع بلاطلا ةردقم سیقت نأ بجی تارابتخالا" نأ ىلع صنت يتلا ،ةینمیلا
 .)میوقتلا
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 ةدوزملاو ةلهؤملا ينابملا ةلقو ،ةیموكحلا ةینمیلا سرادملا مظعم يف يساردلا لصفلا لخاد ةبلطلل ریثكلا ددعلل ًارظنو
 ،ةیلودلا تامییقتلا ةرخؤم يف ًامئاد دجوی ينمیلا يمیلعتلا ماظنلا نألو ،ةثیدحلا ةیمیلعتلا لئاسولاو ،تاربتخملاو ،تابتكملاب
 يندت ىلإ )2011( ةسماخلاو )2007( ةعبارلا اهترود يف )TIMSS( سمیت رابتخال ةیلودلا ةساردلا جئاتن تراشأ امك
 نإف ، )2012،3،دشرما( ةكراشملا لودلا ىوتسم ىلع ةمئاقلا رخآ يف ناك ثیح ؛تایضایرلا يف ينمیلا بلاطلا ىوتسم
 .ایلعلا تاراهملا ًاصوصخ ركذلا ةفنآ )47( ةداملا يف ةدراولا مولب ةفانص دونب لك سیقت نأ ًاتاتب نكمی ال تارابتخالا هذه
 ثحبلا ةلكشم -1
  :تالؤاستلا هذه لالخ نم ثحبلا ةلكشم ضرع نكمی  مدقت ام ىلع ًءانب
 ىلإ ةیوبرتلا ُتاهجوتلا ىعست يتلا ةیلقعلا تاراهملا سیقت نأ تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخال نكمی دح يأ ىلإ
 ؟ةماعلا ةیوناثلا ةبلط ىدل اهتیمنت
 :ةیتآلا ةیعرفلا ةلئسألا سیئرلا لاؤسلا نم عرفتیو
 ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ظفحلا(تاراهم ىوتسم موقُت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا له -
 ؟)میوقتلا
 ؟يساردلا ماعلا ریغتم ىلإ يزعت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا میوقت ةجردل تافالتخا دجوت له -
 ثحبلا ةیمهأ -2
 :يف ثحبلا ةیمهأ لثمتت
 مكحلا هلالخ نم ةیمیلعتلا تاطلسلا عیطتست يذلا )میوقتلا( جاهنملا رصانع نم ًارثؤمو ًامهم ًارصنع لوانتی هنوك -
 .ءارثإلاو ریوطتلاو نیسحتلاو جالعلا فدهب ةیمیلعتلا فادهألا نم ققحت ام ىدم ىلع
 ةلحرم ىلإ ةلحرملا هذهل هزواجت متیس نم دیدحت يف اهرودو تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تاناحتما ةیمهأ -
 .ةیعماجلا ةساردلا
 ةیلقعلا تاردقلا ةیمنتل ةبسانملا لحارملا نم ةلحرملا هذه دعتو )ایرولاكبلا( ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا میوقتل هلوانت -
 ،يعماجلا میلعتلا ىلإ يسردملا میلعتلا نم بلاطلا اهلالخ نم لقتنی يتلاو ،ةقهارملا لحارم يف ةمهم ةلحرم اهنوك
  .ةایحلا ةهجاومل أیهتیو
 ؛ملعتلا ةیلمع يف ةدع بناوج فشكیو ،ملعتلا جتاون نع ًاحضاو ًارشؤم مدقی ،اهلیلحتو تارابتخالا میوقت نوك -
 دارملا هیفرعملا تامولعملل عدوتسم اهنأ ىلإ ،ریشت ایندلا ةیفرعملا تایوتسملا اهتلئسأ ىلع بلغی يتلا تارابتخالاف
 .ىنعملا يذ ملعتل مهلقنو ،ةبلطلا ریكفت ةراثتس ال ةلیسو دعت الو ،بلق رهظ نع اهظفح
 ثحبلا فادهأ -3
 :ةفرعم ىلإ يلاحلا ثحبلا فدهی
 ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ظفحلا( تاراهم ىوتسم موقت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تاناحتما له -
 .)میوقتلا
 2009 ماعلا نیب ام(يساردلا ماعلا ریغتم ىلإ ىزعت  تایضایرلا ةدام تارابتخا میوقت ةجردل تافالتخا دجوت له -
 .)2014 ماعلا ىلإ
 ثحبلا تاریغتم -4
 :ةیلاتلا تاریغتملا نم ثحبلا نوكتی
 ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ظفحلا( :مولب تایوتسم يف ةلثمتملا ةیلقعلا تاراهملا اهب دصقن :ةلقتسملا تاریغتملا
 .)میوقتلا
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 :ةعباتلا تاریغتملا
 .تایضایرلا ةدامل )ایرولاكبلا( ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا :تارابتخالا -
 .2014 ىلإ 2009 نم تاونسلا -
 ثحبلا تاددحم -5
 :ةیلاتلا تاددحملا قفو ثحبلا ذیفنت مت
 تاراهملل اهسایق ىدمو ،تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا :ةسارد ىلع ثحبلا رصتقا :ةیعوضوملا تاددحملا
 . ةینمیلا جهانملا يف اهتیمنتل ةیوبرتلا تاهجوتلا ىعست يتلا ةیلقعلا
 .ةینمیلا ةیروهمجلا :ةیناكملا تاددحملا
 2014 – 2009 نم ماوعألا تارابتخا :ةینمزلا تاددحملا
 ثحبلا میهافم -6
 ًایئادأ وأ ًایهفش وأ ًایریرحت اهل ةباجتسالا بلاطلا نم بلطی ماهملا وأ ةلئسألا نم ةسلس وأ ةعومجم يه :تارابتخالا
 اهسیقی يتلا ةیصاخلاب ةقالع اهل يتلا ماهملاو ،ةنكمملا ةلئسألا لكل ةلثمم ةنیع ىلع رابتخالا لمتشی نأ ضرتفیو )ًایملع(
 رهاظتلا وأ ماهملا ضعب لامكإ ىلع بلاطلا ةردق دیدحتل ةقیرط :)Bob ،2012( هفرعیو .)1434 ،براحملا(رابتخالا
 وأ ةیوفش تناك ًءاوس ةلئسألا نم ةعومجم نم فلأتت ةننقم ةادأ هنأب ًایئارجا فرعیو .ىوتحملا ةفرعم وأ ةراهم نم نكمتل
 .نیعم عوضومو ،ددحم تقو يف اهیلع ةباجإلا ةبلطلا نم بلطی ثیحب ملعتلا سایق اهب دصقی ،ةیریرحت
 ،يوناثلا يناثلا ،يوناثلا لوألا( ماوعأ ةثالث يف لثمتتو ،ةرشابم ةیساسألا ةلحرملا يلت يتلا ةلحرملا يهو :ةماعلا ةیوناثلا
 .ةیبرغملا ةكلمملا يف ایرولاكبلا لداعتو ،)يوناثلا ثلاثلا
 تارابتخالل ایلعلا ةنجللا لبق نم هدادعإ متی ةینمیلا ةیروهمجلا تاظفاحم لكل دحوم يزكرم رابتخا :ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا
 نم ةعومجم ىلع ةباجإلل ةیوناثلا ةلحرملا ةیأهن يف ةبلطلا اهل مدقتی ،ةفلتخم جذامن نم نوكتیو ،ةینمیلا ةیروهمجلاب
  .ةینمیلا ةیروهمجلا يف يملعلا يوناثلا ثلاثلا فصلا جهنمل ًاقفو ةداملاب ةصاخلا تارقفلا
 دراوملاو قرطلاو لولحلاو لامعألاو راكفألا ةمیق ىلع ام ضرغل مكح رادصإ هنأب )Bloom( مولب هفرعی :میوقتلا
 كلت ءوض يف مكح رادصٕاو ،ةتباثلا رییأعملاو ،ءادألا نیب ةنراقم ةنأب :)2005،14،حبص( هفرعیو .)2010،8،حلصم(
 عقاو نأشب تامولعم نم هلامعأ  هجتنی امل رارقلا ذاختا ىلع ةدعاسم ةیلآ هنأب :)2011،14،يندوملا( هفرعی امك .رییاعملا
 تاءارجإلا لیعفتو تارارقلا ذاختال دادعإلا هاجتا يف ةمئالملا رییأعملاب تامولعملا هذه ةنراقمو ،فدهتسملا عوضوملا
 عمج هنأب ًایئارجإ فیرعی و .نلقعملا طیطختلل ًایرورض ًالمكم ًاهرهوج يف دعت ةیلمعلا نأ رابتعاب كلذو ؛اهب ةطبترملا
 .ةددحملا فادهألا نم ًاقالطنا ،ًارارق ذختتل تارایتخالا نم ةعومجم نیب نم ىقتنت ،ةیفاكو ةیرورض تامولعم
 ةظحالملا ةیلمعب همایقك ،ام ةلكشمل لح نع ثحبلاو ،ام لؤاست نع ةباجإلل بلاطلا هب موقی يلقع دهج :ةیلقعلا تاراهملا
 .)2007،هیطع( تاموسرلاو لاكشإلاب تامولعملا لیثمت وأ لالدتسالا وأ ؤبنتلا وأ ،ةنراقملا وأ فینصتلا وأ ركذتلا وأ
 نكمی يهف ،ریكفتلا نع ىرخأ داعبأ فیظوت يف ةمزاللا ةیساسألا تاراهملا كلت  اهنأب :)2014،565،يوسوملا( اهفرعیو
 .ةددحم فادهأل لئاسو يهو يعادبإلا ریكفتلاو ،دقانلا ریكفتلا تایلمعو كاردإلا دعب ام تایلمع ةمدخ يف مدختست نأ
 مولب تایوتسم ًامدختسم ،ام ةلكشمل لح نع ثحبلاو ،ام لؤاست نع ةباجإلل بلاطلا هب موقی دهج هنأب ًایئارجإ فرعیو
 .)میوقتلا ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ركذتلا(
 ثحبلا عمتجم -7
 .ةینمیلا ةیروهمجلاب تایضایرلا ةدامل )ایرولاكبلا( ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا نم ثحبلا عمتجم نوكت
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 ثحبلا ةنیع -8
 1903 اهددع غلب يتلاو 2014 ىلإ 2009 ماع نم ،تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا يف ةنیعلا ةلثمت
 .ًالاؤس
 ثحبلا جهنم -9
 نمو اهفادهأو ثحبلا ةلكشم دیدحتل اهبیوبتو اهبیترتو اهعمجو تامولعملا يصقت يف ثحابلا هعبتی يذلا قیرطلا وه
 .)2015،89،يلمازلا( ةقیقد ةیئاصحإ لئاسوو ةمئالم ةیثحب تاودأ لامعتساب ،اهققحت يتلا جئاتنلا ىلإ لوصولا مث
 ىلإ لوصولا فدهب ًایعوضوم ًایملع ًافصو ىوتحملا فصوب ينعی يذلاو ،يلیلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا
 ،ةرهاظلا ةسارد ىلع دعاسی ثیح ؛ثحبلا اذه فادهأ قیقحتل بسانملا جهنملا وهو ،ىوتحملا اذهب قلعتت ةددحم تاجاتنتسا
 ةیعوضوملا نم ةیلاع ةجرد هیف رفاوتتو ،اهریسفتو تانایبلا لیلحت ةیناكمإ عم ،اهتاقلعتم نیبو اهنیب تاقالعلا فصوو
 .)2007،10،هدلاوخلا( تانایبلا عمج يف نیعم ماظنب همازتلال
 قیقد بولسأ نع ةرابع وهو ،اهریسفتو اهسایقو اهلیلحتو اهبیوبتو تانایبلاو تامولعملا عمج يفصولا جهنملا لمشی و
 فادهأ ققحی امب ةقداصو ةیعوضوم ةقیرطب ةیجهنم لالخ نم اهثحب دارملا ةلكشملا وأ ةرهاظلل يلیلحت بولسأو ،مظنمو
 .)2014،573،يوسوملا(ثحبلا
 ثحبلا ةادأ -10
 يف ةینمیلا ةیروهمجلاب  تایضایرلا ةدامل )ایرولاكبلا( ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا میوقت وه يلاحلا ثحبلا فده ناك امل
 ةعئاشلا بیلاسألا نم بولسألا اذه دعیو ،ةنیعم رییأعم قفو اهلیلحتب مایقلا بلطتت میوقتلا ةیلمع نإف ،مولب تایوتسم ءوض
 تاساردلا نم ةعومجم ىلع ثحابلا علطا نأ دعبو ،تارابتخالاو نیرامتلا لیلحت ىلإ تقبس يتلا ةقباسلا تاساردلا يف
 قفو ةیلقعلا تاراهملا مضت ةیلوأ ةمئاق دادعإب ثحابلا ماق اهلالخ نمف ،ةیلقعلا تاراهملاب ةقلعتملا تایبدألاو ثاحبألاو
 بسح ةفانصلا هذه ءانب مت دقو ،ةقباسلا تاساردلاو ثاحبألا يف اهمادختسا عویشل ةفانصلا هذه رایتخا متو ،مولب ةفانص
 :يتآلا لسلستلا
 هذهل ةضیفتسم ةسارد دعبو ،ةدعاسملا لاعفألاو ،تایوتسم ةتس ىلع ةعزوملا مولب ةفانص تایوتسم دیدحت :ىلوألا هوطخلا
 عجارمو بتكو تالاقمو ةیملع لئاسرو تاسارد نم ةساردلا عوضومب قلعتملا يوبرتلا بدألا ةعجارم لالخ نم ،تاردقلا
 زیزعلا دبعلا ،2011 يسوطلا ،2012 مساج ،2013 يكبنعلا ،2013صهبلاو رادق ،2014 نورخآو يوسوملا( ةساردك
 تاكرب ،2007ةطیع ،2007 نورخآو ةدلاوخلا ،2009دبل ،2009 نادیوس ،2009نادمح ،2010يناروجلا ،2011
 لك  يف ةبولطملا ةراهملا فصو  ىلإ ثحبلا لصوت قبس ام ىلع عالطالا لالخ نمو ، 2002 ةیباطخ ،2004 حابصو
 :يتآلاك  اهنم ىوتسم
 ةصاخ ةنیعم تایلمعو بیلاسأو قئاقح ءاعدتسا ضرتفی تامولعملا ظفح نإ : (la connaissance)تامولعملا ظفح
 :ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطیو .ةركاذلا ىلع ًاساسأ زكتری ةلحرملا هذه يف ملعتلاف ،هیلعو .ةیفرعملا لكایهلاب
 عم اهتنراقم لجأ نم ةبیرقلا وأ ةدیعبلا ةركاذلا نم ةلصلا تاذ ةمولعملا عاجرتسا نمضتی :ةمولعملا ىلع فرعتلا -
 .ةضورعملا تامولعملا
 لحل اهمادختسا لجأ نم ةدیعبلا ةركاذلا نم ةلصلا تاذ تامولعملا عاجرتسا ةراهملا هذه يف نمضتی :ءاعدتسالا -
 نود يه امك ةدیعبلا ةركاذلا يف اهظفح مت يتلا تامولعملا بلاطلا مدختسی اهیفو ،بلاطلا نم بولطملا لاؤسلا
 .ةفاضإ وأ لیدعت يأ ءارجإ
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 عجرتسی – لمكی – ددحی – فرعی – ركذی – يمسی – ددعی – ظفحی( ركذتلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
 .)لجسی - نودی – درسی – مظنی – بتری – ابیغ أرقی - ضرعی –
 عیطتسی ،رشابم يفرح لكشب صنلا يف ةدوجوم هیلع ةباجإلا تناك اذإ ىوتسملا اذه نمض لاؤسلا فنصیو -
  .ةلوهسب هیلع فرعتلا بلاطلا
 ؟لور ةنهربم صن ركذا :لاثم -
 ىرخأ تارابعب اهنع ریبعتلاو ،ةبستكملا تامولعملا ةجلاعم حیتت ةیركف ةراهم وه مهفلا نإ :) (la compréhension مهفلا
 عضی نأ بلاطلل نكمیو .ریغتی لكشلا نكل هسفن ىنعملا ىقبی ثیحب ،ةلثمألا مادختساب اهحیضوتو فلتخم لكشب اهحرشو
 .ةیلصألا تامولعملاب ظفتحی نأ طرش نكل ،هرظن ةهجو ىلع ًءانب ةفلتخم تاقایس يف همهف ام
 :يتآلا ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطتیو
 امك يلصألا نومضملاب ظافتحالا عم ،رخآل لكش نم اهلیوحتو ملعتلا ةدام ةمجرت وأ ،صنلا كلذ ةغایص ةداعإ -
 .وه
 وأ ،موهفملا اذه لوح ًاحضاو ًالاثم ءاطعإ هنم بلطیو أدبم وأ ،ًاموهفم بلاطلا ءاطعإ نمضتی :ةلثمأ ءاطعإ -
 .أدبملا
 ،يمتنت ةددحم ةئف يأ ىلإ ددحی نأ هیلع بجیو ةلثمألا نم ةعومجم بلاطلا ىطعی فینصتلا يف :فنصی نأ -
 .ةددعتملا تائفلا ىدحأ يف لاثم لك عضی نأ وأ ،يمتنت ال اهنم يأو
 درجی وأ ةضورعملا تامولعملا لثمت رثكأ وأ ةدحاو ةرابع بلاطلا يطعی نأب صیخلتلا نمضتی :صخلی نأ -
 .ًاماع ًاعوضوم
 ًارداق بلاطلا نوكی امدنع جاتنتسالا ثدحیو ،ةلثمألا نم ةلسلس نم طمن داجیأ جاتنتسالا نمضتی :جتنتسی نأ -
 تاذ حمالملا زیمرت ةداعإ قیرط نع اهنم تاریغتم وأ ةلثمألا نم ةعومجم مییقتل أدبم وأ موهفم دیرجت ىلع
 .)2006،151،لوزاركو نیرول(ا هنیب امیف تاقالعلا ةظحالم قیرط نع ةیمهأ رثكألاو لاثم لك يف ةلصلا
 وأ نوللا وأ لكشلا ةیحان نم رثكأ وأ نیئیش نیب ةفلتخملا وأ ةكرتشملا تافصلا عبتت ةنراقملا نمضتتو :نراقی نأ -
 .)1429،27،يرهشلا(ةدوجلا وأ تافصاوملاو تاقالعلا
 ماهم دجوت ماظنل ةجیتنلاو ببسلا جذومن لامعتساو ءانب ىلع ًارداق بلاطلا نوكی امدنع حرشلا ثدحی :حرشی نأ -
 نیرول( ؤبنتلاو ،میمصتلا ةداعٕاو ،للخلا نطاوم دیدحتو ،ریكفتلا نمضتیو ،حرشلا ىلع بلاطلا ةردق میوقتل ةدیدع
 .)155-2006،145،لوزاركو
 – فشتكی – علطتسی – كردی – دیدج نم مظنی - فصی – مجرتی( مهفلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
 لقنی - يوری – صخلی – يكحی – ضرعی – مسر دیعی - صن ةغایص دیعی - لوحی – زیمی – قسنی – نراقی
 .)رخأ ىلإ ناكم نم
 ؟مسرلاب ثروغاثیف ةیرظن حضو :لاثم -
 تاءارجإ وأ راكفأ لكش ذخأت دق يتلا ةسوململا تالاحلا يف ةدرجملا تالثمتلا بلاطلا مدختسی  (l’application): قیبطتلا
 ةبسنلاب ةدیدجلا تایعضولا يف اهقیبطت ىلع ًارداق نوكی نأو اهركذتی نأ هیلع بجی تایرظنوأ ،ئدابم وأ ،ةماع بیلاسأ وأ
 .هل
 :يلاتلا ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطتیو
 .ةیعقاو تالكشم ىلع تامیمعتلاو ئدابملاو میهافملا قیبطت -
 .ةدیدج فقاوم ىلع تایرظنلاو نیناوقلاو دعاوقلا قیبطت -
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 .هتایح يف ههجاوت يتلا ةلئسألا نع ةباجإلاو  تالكشملل لولحلا داجیأ يف ةبسانملا ةیبیرجتلا تاءارجالا مادختسا -
 – ددحی – هطخ مسری - جمدی – لصی – طبری – عمجی – قبطی( قیبطتلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
  – لثمی – فرخزی – هخسن جرختسی - لثمی – حضوی – لقنی – طبری – لودجی – فنصی – نونعی – بوبی
 دعی – ءىشنی - رهظی – لحی-رهاظتی - دلقی -يكاحی - برجی – بسحی – تقولا سیقی - ققحی – يصحی
 - لوحی – مدختسی – ينبی – بكری – لدعی – لدبی – لوازی – سرامی – روحی – جتنی – قبطی - بهأتی –
 .)روطی - نقلی – سردی – ملعی – ریدی – ةیحرسم ةقیرطب ربعی - ةلباقم يرجی
 ام لقن وأ ةدیدج فقاوم يف ةدرجملا راكفألا مادختسا ىلإ فدهی ناك اذإ ىوتسملا اذه نمض لاؤسلا فنصی -
 .ةایحلا يف ههجاوت نا نكمی ةلثامم ىرخآ فقاوم ىلإ بلاطلا هملعت
 ؟ثروغاثیف ةیرظن مادختساب دوقفملا علضلا لوط دجوا :لاثم -
 وأ يمرهلا لسلستلا كاردإ نم نكمت ةقیرطب لكلا نع ءزجلا لصف ىلع ةردقلا لیلحتلا يف ضرتفی :) (l’analyse لیلحتلا
 .هل ةیمیظنتلا ئدابملاو تاقالعلاو رصانعلا دیدحتل باطخلا لیلحت نكمیف .راكفألا نیب ةقالعلا
 :يلاتلا ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطتیو
 .اهل ةنوكملا اهرصانع ىلإ ةمولعملا ةئزجتب مایقلا ىلع هتردق راهظإ -
 .يمیلعتلا فقوملل ةیعرفلا رصانعلا كلت نیب  ةنراقملا -
 .يمیلعتلا فقوملل ةیعرفلا رصانعلا كلت نیب ةقالعلا دیدحت -
 شتفی – ققحی – يف ثحبی - صخلی – زجوی – رصتخی – للحی( لیلحتلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
 – درجی – عزوی – صصحی – مسقی – زیمی – نراقی – دیدج نم مظنی - طبری – لصی – راتخی – ربعی –
 لودجی – موسرلاب دوزی - حضوی – فرخزی – تایولوألا ددحی - بتری – رسفی – فشكی – جتنتسی – فنصی
 .)لیصفتلاب حضوی -
 دیری يتلا ةیملعتلا ةداملا نأ يأ ،بلاطلا ىلع ًادیدج لیلحتلا فقوم ناك اذإ ىوتسملا اذه نمض لاؤسلا فنصی -
 .لبق نم اهیلع فرعت نأ هل قبسی مل اهلیلحت
 )2-س/2س(+1=)س(د ةلادلا تاریغت سردا :لاثم -
 نوكی ةلحرملا هذه يف ،ًالماك ًارصنع لكشتل ءازجألا جمدو بیترت يف ةلحرملا هذه ىلجتت :) (la synthèseبیكرتلا
 .ةیلك تامولعم ىلإ ةیئزجلا تامولعملا لیوحت لجأ نم لمع ةطخ عضو ىلعو يصخش لمع جاتنإ ىلع ًارداق بلاطلا
 :)2007،15،هدلاوخلا(ركذ امك يلاتلا ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطتیو
 .ةعمتجم اهلكب وأ ةیتآلا تایلمعلا نم ةدحاوب موقی نأ -
 هذه بیكرت ،ةیظفل بلاوق يف اهبصو ،راكفألا دیلوت ةیثالث تایلمعب مایقلا هنم بلطتی اذهو :لیصأ لمع جاتنإ -
 .ًاكسامتم ًایركف ًءانب اهنم لعجیل ًاعم بلاوقلا
 .ةنیعم فورظ ترفاوت ول ثدحی نأ نكمی امع تاؤبنت لمع -
 .ةنهربم داجیأ وا ،تالكشملا لح -
 – حرشی – ممصی – عدبی – ركتبی – عمجی – فلؤی – فنصی( بیكرتلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
 .)ةباتك دیعی - میظنت دیعی - انب دیعی - يكحی – صخلی – بیترت دیعی - ططخی – لدعی – دلوی – مظنی
  ؟رخألا ىلع يدومع نییزاوتم نیمیقتسم دحأ ىلع يدومعلا ىوتسملا نأ نهرب :لاثم -
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 ریبعتلا نكمی .ددحم فده لجأ نم ةمدختسملا لئاسولا نأشب ماكحأ ةغایص ىلع مییقتلا يوطنی :) (l’évaluationمیوقتلا
 وأ %80( الثم .ىخوتملا فدهلا عم لئاسولا هذه قفاوت ىدم سكعت يتلا ةیمكلا وأ ةیعونلا تانایبلا لالخ نم ماكحألا نع
  .)Morissette ،9( )ادج دیج
 :يلاتلا ىوتسملا اذه يف بلاطلا نم بلطتیو
 هذه دنتستو ،ةفلتخم ةیلخاد رییاعم ًاربتعم همیوقت هنم بلطی امبر هللحی وأ ام ًالمع مهفی امدنع :ةعجارملا -
 يأ ،هتاذ لمعلا لخاد ةحضاولا ةیقطنملا تاقالعلا ءانب ىلع موقت ةقد يهو ،لمعلا ةقد ىلع اهمظعم يف رییاعملا
 .)146،1995،يحوم( هتعجارم بلطتت
 دقنلا نمضتیو ،حمالملا هذه ىلع ةینبم ًاماكحإ لمعیو جتنمل ةیبلسلاو ،ةیباجیإلا حمالملا ظحالی دقنلا يف :دقنلا -
 .)1995،165،نوسردنأ( ًایجراخ ةیعوضوم تایوتسمو رییاعمل اقفو ةیلمع وأ جتنم ىلع مكحلا
 – ررقی – میقی – نهكتی – حقنی – سیقی – ردقی – زیمی - نراقی( میوقتلا ىوتسم ىلع لدت ةنیعم لاعفأب أدبت -
 .)ثحی - ةغایص دیعی - حرشی – رربی – عفادی – عنقی
 لیلحتلا ةقیرط دیدحت :ةیناثلا ةوطخلا
 :ةیتآلا تاءارجإلا هوطخلأ هذه يف مت
 .ةساردلا هذه يف لیلحتلل ةدحو لاؤسلا ةلمج دامتعا -
 .لقتسم لاؤس هنأ ىلع عرف لك لماعی )د-ج-ب -أ( عورف ةدع ىلع لاؤسلا ءاوتحا ةلاح يف -
 لاثم لقتسم لاؤس هنا ىلع بلطم لك لماعی ،ضعبلا ىلع ةفوطعم تابلطتم ةدع ىلع لاؤسلا ءاوتحا ةلاح يف -
 .ققحتو مسراو دجوأ
 ال يتلاو ،بلاطلا اهب موقی يتلا ةیلقعلا ةیلمعلا بسح امنٕاو ،طقف دراولا يكولسلا لعفلل ًاعبت لاؤسلا فینصت مدع -
 .نیصتخملا لبق نم هل يجذومنلا لحلاو لاؤسلا ىلإ عوجرلاب الإ اهدیدحت نكمی
 ةیئاصحإلا ةجلاعملا -11
 لیلحت  مدختسا امك ، SPSSو ،لسكإلا جمانرب مادختساب ينایبلا مسرلاو ةیوئملا بسنلاو تاراركتلا باسح مت
 فالتخالا باسحل يأك عبرم كلذكو ،تاطسوتملا نیب قورفلل ةیئاصحإلا ةلالدلا نع فشكلل (ANOVA) يداحألا نیابتلا
 .ماوعالا نیب
 اهریسفت و جئاتنلا ضرع -12
 لوالا لاؤسلا جئاتن -أ
  :يلاتلا لؤاستلا لوألا لاؤسلا حرطی
 ؟)میوقتلا ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ركذتلا( :ةیلقعلا تاراهملا موقت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا له
 :يلاتك جئاتنلا تناكو ةیوئملا بسنلا تاراركتلا مادختسا مت لاؤسلا اذه ىلع ةباجاللو
 مولب تایوتسم قفو تایضایرلا رابتخا عیزوت :)1( مقر لودج
عومجملا میوقتلاا  بیكرتلا  لیلحتلا  قیبطتلا  مهفلا  ركذتلا   ىوتسملا 
يفرعملا  
ةلئسألا ددع 123 216 1056 393 68 47 1903  
100 0.0247 360.0  0.21 
  
ةبسنلا 0.065 0.115 0.555  
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 مولب تایوتسم قفو تایضایرلا ةلئسأ عیزوت :)1( مقر ينایبلا مسر
 
 
 ،تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا لیلحت جئاتن ،)1( مقر هل حضوملا ينایبلا لكشلاو )1(مقر لودجلا رهظی
 لصح قیبطتلا ىوتسمو ،)0.12( ىلع لصح مهفلا ىوتسمو ،)0.07( ىلع لصح ركذتلا ىوتسم نأ جتنتسن هلالخ نمو
 لصح میوقتلا ىوتسمو ،)0.036( ىلع لصح بیكرتلا ىوتسمو ،)0.21( ىلع لصح لیلحتلا ىوتسمو ،)0.555( ىلع
 .)0.0247( ىلع
 تایوتسملا تلصحو ،الاؤس )1395( ىلع تلصح ثیح ایلعلا تایوتسملا ىلع ىغطت ایندلا تایوتسملا نأ ظحالنو
 تایوتسملاو ،)0.73(ةبسن ىلع تلصح ایندلا تایوتسملا نأ يأ ،الاؤس )1903( يلامجا نم الاؤس )508( ىلع ایلعلا
 ىلع ركذتلا ىوتسم لصح ثیح ،ةتوافتم تناك دقف ایندلا  تایوتسملا نیب ةنراقملابو ،)0.27( ةبسن ىلع تلصح ایلعلا
 يأ ،الاؤس )1395( يلامجا نم ،الاؤس )1056( ىلع قیبطتلا لصحو ،الاؤس )216( ىلع لصح مهفلاو ،الاؤس )123(
 )0.76( تناك قیبطتلا ةبسن كلذكو ،)0.15( تناك مهفلا ةبسنو ،)0.09( تناك ایندلا تایوتسملا نیب ركذتلا ةبسن نأ
 تایوتسملا انراق اذإ اما .ًادج ةریبك ةبسنب ایندلا تایوتسملا يقاب ىلع قیبطتلا ىوتسم ىغط ثیح ةبراقتم ریغ بسن يهو
 ىلع بیكرتلا لصحو ،الاؤس )393( ىلع لصح ثیح ایلعلا تایوتسملا يقاب ىلع ىغط لیلحتلا نأ دجن اهنیب امیف ایلعلا
 تناك ایلعلا تایوتسملا نیب لیلحتلا ةبسن نأ يأ ،)508( يلامجا نم ،الاؤس )47( ىلع لصح میوقتلا كلذكو ،الاؤس )68(
 لالخ نم ظحالملا نمو .)0.09( تناك میوقتلا ةبسن كلذكو ،)0.14( تناك بیكرتلا ةبسنو ،)0.77( يواستو ةعفترم
 اهتاعارم مدع نإ .ةیفرعملا تایوتسملا يقاب نأش نم تللقو ،مهفلاو ،لیلحتلاو ،قیبطتلا ىلع تزكر ةلئسألا نأ جئاتنلا
 قفتت ةجیتنلا هذهو ،تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا فعضل حضاو لیلد ربتعی لماكتم لكشب تایوتسملا عیمجل
 ىزعی دقو ،لیلحتلاو مهفلاو ،ركذتلا ىلع زیكرتلا  هتسارد ترهظا ثیح )2009،نورخاو ةدلاوخلا( ةجیتن عم يئزج لكشب
 ةیرظنلا تایضایرلا تاعوضوم ةعیبط ىلإ مهفلاو لیلحتلاو قیبطتلا ىوتسمب ةلئسألا يعضاو مامتها ةدایز ىلإ كلذ
 ةیلودلا ةساردلا تراشأ ثیح تایضایرلا ةدام يف ذیمالتلا لیصحت ىلع ًایبلس سكعنا هرودب اذهو ،تالكشملا لحو ،ةدرجملاو
 يف نیینمیلا ةبلطلا ىوتسم يف يندت ىلإ )2011(ةسماخلا ةرودلاو )2007( ةعبارلا اهترود يف )TIMSS(سمیت رابتخال
 .)3ص ،2012،نورخاو دشرم( ةكراشملا لودلا ىوتسم ىلع ةمئاقلا رخا تناكو تایضایرلا ةدام
 يناثلا لاؤسلا جئاتن -ب
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 ،مهفلا ،ظفحلا( :ةیلقعلا تاراهملل اهسایق ىوتسم يف تایضایرلا ةدامل) ایرولاكبلا(ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا نسحتت له
 ؟يساردلا ماعلا ریغتمل ًاقفو )میوقتلا ،بیكرتلا ،لیلحتلا ،قیبطتلا
  :ةیتآلا ةیضرفلا ةغایص مت لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو
 ،لیلحتلا ،قیبطتلا ،مهفلا ،ظفحلا( :ةیلقعلا تاراهملل اهسایق ىوتسم يف نسحتت تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا
 .يساردلا ماعلا ریغتمل ًاقفو )میوقتلا ،بیكرتلا
 لالخ نم كلذو ؛يأك عبرم مادختسا مت ،يساردلا ماعلا ریغتمل ةیئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه تناك اذإ ام ةفرعملو
 ةیناثلا ةرتفلاو ،)2011-2010-2009( ب لثمتتو ىلوألا ةرتفلا :نیتیواستم نیتینمز نیترتف ىلإ ةیساردلا ةنیعلا میسقت
 .كلذ حضوی يلاوملا لودجلاو )2014-2013-2012( ب لثمتت
 







عومجملا يفرعملا ىوتسملا  ةرتفلا   
میوقتلا بیكرتلا  لیلحتلا  قیبطتلا  مهفلا  ركذتلا   
راركتلا 82 136 328 185 49 41 821 184.863 5 0.000 ىلوألا   
ةبسنلا 0.10 0.17 0.39 0.20 0.06 0.05 100  
راركتلا 41 84 728 208 19 6 1086 ةیناثلا   
ةبسنلا 0.04 0.08 0.67 0.19 0.017 0.006 100  
عومجملا 123 220 1056 393 68 47 1904  
 
 )2011-2010-2009( ماوعألل تایضایرلا تارابتخا ةلئسأ ددع يلامجأ نأ حضتی )2( مقر لودجلا لالخ نم
 )328( قیبطتلا ،الاؤس )136( مهفلا ،الاؤس )82( ركذتلا :يتآلاك مولب تایوتسم بسح تعزوت ،الاؤس )812( تناك
 ماوعأ تارابتخال ةلئسألا ددع يلامجإ نأو .الاؤس )41( میوقتلا ،الاؤس )49( بیكرتلا ،الاؤس )185( لیلحتلا ،الاؤس
 )84( مهفلا ،الاؤس )41( ركذتلا :يتآلاك مولب تایوتسم نیب تعزوت ،الاؤس )1086( تناك )2012-2013-2014(
 .الاؤس )6( میوقتلا ،الاؤس )19( بیكرتلا ،ًالوس )208( لیلحتلا ،الاؤس )728( قیبطتلا ،الاؤس
 ةرتفلا نم ىلعأ ىلوألا ةرتفلا يف ركذتلا ىوتسم نأ دجن هدح ىلع ىوتسم لك لالخ نم نیترتفلا نیب انراق ام اذاو
 ،الاؤس )41( ىلع لصح ىلوألا ةرتفلا يفو ،)0.10( هتبسن ام يأ ،الاؤس )82( ىلع ىلوألا ةرتفلا يف لصح ثیح ةیناثلا
 ،مهفلا ةلئسأ ددع يف ةیناثلا ةرتفلا نم ىلعأ ىلوألا ةرتفلا تناك  كلذكو ،ةبراقتم ریغ بسن يهو  ،)0.04( هتبسن ام يأ
 ام يأ ،الاؤس )84( ىلع تلصح ةیناثلا ةرتفلاو ،)0.17( هتبسن ام يأ ،الاؤس )136( ىلع ىلوألا ةرتفلا تلصح ثیح
 تلصح ثیح ىلوألا ةرتفلا نم ىلعأ ةیناثلا ةرتفلا تناك قیبطتلا ىوتسم يفو ،ةبراقتم ریغ بسن يهو  ،)0.08( هتبسن
 يهو  ،)0.39( هتبسن ام يأ ،الاؤس )328( ىلع تلصح ىلوألا ةرتفلاو  ،)0.67( هتبسن ام يأ ،الاؤس )728( ىلع
 ىلع ىلوألا ةرتفلا تلصح ثیح ،ةیناثلا ةرتفلا نم ىلعأ ىلوألا ةرتفلا تناك لیلحتلا ىوتسم يفو ،ةبراقتم ریغ بسن
  بسن يهو ،)0.19( هتبسن ام يأ ،الاؤس )208( ىلع تلصح ةیناثلا ةرتفلاو ،)0.20( هتبسن ام يأ ،الاؤس )185(
 ام يأ ،الاؤس )49( ىلع ىلوألا ةرتفلا تلصح ثیح ،ةیناثلا ةرتفلا نم ىلعأ ىلوألا ةرتفلا تناك بیكرتلا ىوتسمو ،ةبراقتم
 ىوتسم يفو ،ةبراقتم ریغ بسن يهو ،)0.017( هتبسن ام يأ ،الاؤس )19( ىلع ةیناثلا ةرتفلا تلصحو ،)0.06( هتبسن
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 ،)0.05( هتبسن ام يأ ،الاؤس )41( ىلع ىلوألا ةرتفلا تلصح ثیح ،ةیناثلا ةرتفلا نم ىلعأ ىلوألا ةرتفلا تناك میوقتلا
 نأ ظحالن هالعأ لودجلا ىلإ عوجرلابو ،ةبراقتم ریغ بسن يهو ،)0.006( هتبسن ام يأ ،ةلئسأ )6( ىلع ةیناثلا ةرتفلاو
 ةلالد تاذ قورف دوجو ىلع لدت ،ةیوق ةلالد يهو )0.000( ةلالدلا ىوتسمو ،)184.863( تغلب ياك عبرم ةمیق
 ىلإ ماع نم نسسحت ال تایضایرلا ةدامل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا نأ مكحن قبس ام لك لالخ نمو ،نیترتفلا نیب ةیئاصحا
 حلاصل ةلالدلا كلتو )0.05( ةلالد ىوتسم دنع ةیئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو لودجلا يف ظحالملا نمو .رخا
 حلاصل ایلعلا تایوتسملا يفو ،ىلوألا ةرتفلاب ةنراقم ةلئسألا ةرثك ظحالن ثیح ؛ةیناثلا ةرتفلا تارابتخا يف ایندلا تایوتسملا
 ایلعلا تایوتسمل ةلئسألا ددع يف ًاضافخنا ظحالن ثیح ،ىلوألا ةرتفلا
 وه امل ةضراعم ةجیتنلا هذهو ،دعب امو 2012 ماع نم كلذو ًاسوملم ًاروصق ظحالن ةقباسلا جئاتنلا لالخ نم
 مولب تایوتسم میوقت يف هیلی يذلا ماعلا ىلإ ماع نم نسحتت نأ بجی ةماعلا ةیوناثلل تارابتخالا نأ عقوتی ناك ثیح ،عقوتم
 مادعناو تارابتخالا يعضاو لبق نم ًادمعتم ًالامهإ الإ ،ةجیتنلا هذهل ىزعی دق ببس يأ دجوی الو ،سكعلا سیلو ةیفرعملا
 .ةینمیلا ةیروهمجلاب يوبرتلا میوقتلاو سایقلاب صاخ زكرم دوجو مدعل ،ةباقرلا
 تایصوتلا -13
 :انثحب اهیلإ لصوت يتلا جئاتنلا ءوض يف تایصوتلا ضعب
 تایوتسملا ةاعارم ةرورضو ،ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا عضو اهلالخ نم مت يتلا ةیجهنملاو ةقیرطلاب رظنلا ةداعا -
 .اهدادعإب نیینعملا لبق نم ةلئسألا عضو دنع ةیفرعملا
 .اهدادعإب نیینعملل ةماعلا ةیوناثلا تارابتخا ءانبو دادعإ يف ةصصختم تارود دقع -
 .)میوقتلا ،بیكرتلا ،لیلحتلا( :ایلعلا تایوتسملا يف ةلئسألا ةغایص ىلع رثكأ زیكرتلا -
 .ثحبلا ةادأ يف ثحابلا اهمدختسا يتلا رییاعملا ةمئاق نم ةدافتسالا -
 ممألا براجت نم ةدافتسالاو ،میوقتلا يف ةثیدحلا تاهیجوتلا ينبت هفادهأ ىلوأ نم نوكی ،میوقتلل ينطو زكرم ءاشنإ -
 .ةصصختملا تاربخلا نم هتدافتساو تاءافكلا لهأ نم هرطأ لعج ىلع لمعلاو ،لاجملا يف ةمدقتملا تاعمتجملاو
 
 ةیبرعلا ةغللاب عجارملا
  يلاعلا میلعتلا ةرازو ،1ط ،رشنلاو ةعابطلل ةمكحلا راد .سایقلاو میوقتلا .)1990( .نورخآو دومحم ىفطصم ،مامألا -1
 .دادغب ،قارعلا ىلوألا ةیبرتلا ةیلك ،يملعلا ثحبلاو     
  ةیمالسإلا مولعلا ثحبم يف ةیندرألا ةماعلا ةیوناثلا ةساردلا ةداهش تاناحتما ةلئسأل ةیمیوقت ةسارد .رصان ،ةدلاوخلا -2
 ،21دلجملا ،ةیناسنإلا مولعلا ثاحبألل حاجنلا ةعماج ةلجم .ةیفرعملا تایوتسملا ءوض يف 2005-1997 ماوعألل
 .2،2007ددعلا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،1ط ،رشنلل نطولا رادم .تارابتخالا مجعم .)2011( .زیزعلا دبع نب دلاخ ،غمادلا -3
  ةدوجو میوقتلل ةماعلا ةرادإلا ،ةیوبرتلا جماربلاو جهانملا ةلاكو .قبطملا لیلد .)2015( .هللا دبع نب دمحم ،يبغزلا -4
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا .میلعتلا
  ةیفرعملا تایافكلل ةیئادتبالا ةلحرملاب تایضایرلا يملعم كالتما عقاو .)1423( .يلع نب حرفم نب دمحم ،ينارهزلا -5
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةیبرتلا ةیلك ،ریتسجام ةلاسر .ةیلیصحتلا تارابتخالا دادعإلل
  ءوض يف يبدألا سداسلا فصلل ةیفارغجلاو خیراتلا يتدامل ةیرازولا ةلئسألا میوقت .)2015( .ریهن حلاص ،يلمازلا -6
 .قارعلا ،92 ددعلا ،11 دلجملا .ةیناسنإلا مولعلل طساو ةلجم .2003-2002ماوعألل ةدیجلا ةلئسألا طورش
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  قفو ةیئادتبالا ةلحرملا تایضایر بتك يف ةیمیوقتلا ةلئسألا لیلحت .)1429( .يلع حلاص نب يلع ،يرهشلا -7
 .ةیدوعسلا ،ىرقلا مأ ةعماج ،ریتسجام ةلاسر .مولبل ةیفرعملا تایوتسملا
  سایقلا زكرم جئاتنو هماعلا ةیوناثلا تارابتخا يف بالطلا لیصحت نیابت بابسأ .يادك فیطللا دبعو يلع ،عیرم لآ -8
 ةعماج ،2014 لولیأ ،19ددعلا ،3دلجملا ،ةصصختملا ةیوبرتلا ةیلودلا ةلجملا .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف میوقتلاو
 .برغملا ،سماخلا دمحم
  ةینمیلا ةیروهمجلاب سداسلا فصلل مولعلا ةدام يف ةیلصفلا تارابتخالا میوقت .)2009( .حلاص دمحا نیما ،يذخاملا -9
 .نمیلا ،ءاعنص ةعماج ،ریتسجام ةلاسر .تارابتخالا ءانب رییأعم ءوض يف
  تاونسلا لالخ ةدوجلا رییاعم قفو رشع يناثلا فصلل ءایمیكلا تارابتخا ةلئسأ میوقت .)2016( .دمحأ حالص ،هقانلا  -10
 عاطق ،ةیمالسإلا ةعماجلا ،ةیبرتلا ةیلك ،ةیسفنلاو ةیوبرتلا تاساردلل ةیمالسإلا ةعماجلا ةلجم .2015 ىلإ 2007 نم
 .3ددعلا ،24 دلجملا ،نیطسلف ،ةزغ
  دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ،ةیعامتجالا مولعلا ةیلك .)تارابتخالا(ثحبلا تاودأ .)1434( .حلاص هرون ،براحملا  -11
 .ةیمالسإلا
  ةلحرملل ءایزیفلا بتك ةطشنأو ةلئسأ يف ةنمضتملا ةیلقعلا تاراهملا .)2014( .نوسح دبع لضاف ،يوسوملا  -12
 ،18ددعلا ،لباب ةعماج ،ةیناسنألاو ةیوبرتلا مولعلل ةیساسألا ةیبرتلا ةیلك ةلجم .ونازرام جذومنأ ءوض يف ةیطسوتملا
 .قارعلا ،2014،لوألا نوناك
  ةكلمملا ،نیوكتلاو ةیبرتلا رتافد .رمتسملا اهدیدحتو ةسردملا حاجنإ ةمزال میوقتلا .)2011( .فیطللا دبع ،يندوملا  -13
 .2011 ع ،ةیبرغملا
  تانبلا میلعتب يوناثلا ثلاثلا فصلل ءایمیكلا ةدامل ةیئاهنلا تارابتخالا ةلئسأ میوقت .)1998( .هط ةلاه ،شخب  -14
 .ةمركملا ةكم ،يسفنلاو يوبرتلا ثوحبلا زكرم .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب
 .1ط ،يحوم تیأ ةمجرت .يلقعلا لاجملا ةیجوغادیبلا فادهألا ةفانص .)1995( .مولب س ،نیماینب  -15
 .ةرهاقلا ،1ط ،يبرعلا ركفلا راد .ةیمیلعتلا ةموظنملل يوبرتلا میوقتلا .)2000( .عیمسلا دبع دمحم لیمجلا ،ةلعش  -16
  ةلاسر .نیطسلف لامش تاظفاحم يف يوبرتلا فارشألل طیطختلا میوقت .)2005( .شیورد حودمم مساب ،حبص  -17
  .نیطسلف ،ةینطولا حاجنلا ةعماج ،ریتسجام
  ةعابطلل لئاو .يفصلا سیردتلا لاجم يف همادختساو میوقتلاو سایقلا ىلإ لخدملا .)2002( .لیبن ،يداهلادبع  -18
 .نامع ،2ط ،رشنلاو
  ایندلا ةیساسألا ةلحرملل ةماعلا مولعلا تاررقم ةلئسأ يف ةنمضتملا ةیلقعلا تاراهملا .)2007( .يدهز ماسب ،ةیطع  -19
 .ةزغ ،ةیمالسإلا ةعماجلا ،ریتسجام ةلاسر ،ونازرام جذومن ءوض يف نیطسلفب
  ةیلیصحتلا تارابتخالا يف رییاعملا رفاوت ىدم .)2013( .صهبل دمحأ ضوع مالسلا دبعو دابع دمحم دلاخ ،رادق  -20
 .نمیلا ،31 ع ،لصاوتلا ةلجم .ةینمیلا ةیروهمجلا يف يبدألا رشع يناثلا فصلل ةیعامتجالا داوملل ةیرازولا
  جذومن ءوض يف ةیمالسإلا ةیبرتلا بتك ةلئسأ يف ةنمضتملا ةیلقعلا تاراهملا .)2009( .دمحا دیعس يلع ،دبل  -21
 .ةزغ ،ةیمالسإلا ةعماجلا ،ریتسجام ةلاسر .اهل رشاعلا فصلا ةبلط باستكا ىدمو ونازرام
  ةبتكم .ةیمیلعتلا فادهألل مولب فینصتل ةعجارم .)2006( .انیم دارم زیأف ةمجرت .لوزارك دیفیدو نوسردنا نیرول  -22
 .ةیرصملا ولجنالا
  ،نامع ،ةریسملا راد ،1ط .ةیناسنإلا مولعلا يف جهنملا ىوتحم لیلحت .)2012( .میر میظعلادبعو ،لئاو ،دمحم  -23
 .ندرالا
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  ءوض يف يساسألا میلعتلا نم )4-1( فوفصلل تایضایرلا جهانم میوقت .)2012( .نورخآو ىلع دمحم ،دشرم  -24
 
 .ةینمیلا ةیروهمجلا ،میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو ،يوبرتلا ریوطتلاو ثوحبلا زكرم .)TIMSS( سمیت ةیلودلا ةساردلا رییاعم
  ىدمو ةیزیلجنإلاو ةیسنرفلا نیتغلا بالطل ةیلیصحتلا تارابتخالا میوقتو لیلحت .نسحلا دمحم نیدلا ءایض ،راتخم  -25
 .نادوسلا ،2009،)10( ددعلا ،ةیفاقثلا مولعلا ةلجم .ةینادوسلا تاعماجلاب اهدادعإ سسأو میهافمب امهتذتاسأ ماملإ
  تاهاجتالا ضعب ءوض يف ایلعلا ةیساسألا ةلحرملا يف ایفارغجلا جهانم میوقت .)2010( .سیمخ رصن میسن ،حلصم  -26
 .هزغ ،ةیمالسإلا ةعماجلا ،ریتسجام ةلاسر .ةیملاعلا
 ةیبنجألا ةغللاب عجارملا
1. Morissette. D, Guide pratique de l’évaluation sommative : gestion des épreuves et  
des examens. 
2. Dr. Bob Kizlik U, Measurement, assessment, and evaluation in education  
updated. January 4, 2012. http://www.adprima.com/measurement.htm  
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ةیمیلعتلا تاعمجملا مادختساب ةیوغللا تاراھملا ةیمنت  
ً)اجذومن ةیئالمإلا تاراھملا(  
ةینمیلا ةیروھمجلا يف ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل  
 
 روعألا دمحم دمحم ىیحی َریْمِح
 برغملا ،طابرلا سماخلا دمحم ةعماج ةیبرتلا مولع ةیلك
hamiralaowr@gmail.com  
 صخلملا
 ىوتسملا ةبلط ىدل ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعتلا تاعَّمجملا مادختسا رثأ ةفرعم ىلإ ثحبلا فده
 ةیمیلعت تاعمجم ةثالث ءانب مت ،ثحبلا فادهأ قیقحتلو .ةینمیلا ةیروهمجلا يف ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب لوألا
 ىلع قبط ،هتابثو هقدص نم دكأتلا دعب تاراهملا كلتل ایلیصحت ارابتخاو ،ةیئالمإلا تاراهملا عیمج ةنمضتم
 مادختساب ةیبیرجتلا ةعومجملا َتْسِرُد نیتعومجم ىلإ مهعیزوت مت ،ًةبلاطو ًابلاط )68( نم ةنوكم ةنیع
 ؤفاكت ةاعارم تمت امك ،ةیدیلقتلا ةقیرطلاب اهسیردت مت ةطباضلا ةعومجملاو ،ةیمیلعتلا تاعمجملا ةیجیتارتسا
 ،ثحبلا ةیضرف نم ققحتلل نیتلقتسم نیتعومجمل )t( رابتخا مادختسا مت دقو ,يملعلا لیصحتلا يف نیتعومجملا
 ةیبیرجتلا نیتعومجملا تاجرد يطسوتم نیب ایئاصحإ لاد قرف دجوی هنأ يأ ةیضرفلا لوبق ىلإ ثحبلا لصوتو
 .ةیبیرجتلا ةعومجملا حلاصل ةیئالمإلا تاراهملا عیمج يف ةطباضلاو
 
  ةیئالمإلا تاراهملا ،ةیمیلعتلا تاعمجملا :ةیحاتفملا تاملكلا
 
Overview 
The aim of the research is to identify the instructional modules' effectiveness in 
improving dictation skills among first-level students at the Faculty of Education at 
Hajja  University, Yemen. To achieve the goal of the research, three instructional 
modules were constructed, including all the dictation skills and an achievement test 
for these skills. After verifying its validity and reliability, the modules were applied 
to a sample of 68 students, males and females, who were then divided into two 
groups. The experimental group was studied by using the instructional modules 
strategy and the control group was taught in the traditional manner. The equivalence 
in academic achievement of the two groups was also considered.  To verify the 
hypothesis of research, (t) tests for two independent groups were used. The research 
concluded that the hypothesis was accepted that there was a statistically significant 
difference between the mean of the experimental and the control groups in all skills 
related to dictation for the benefit of the experimental group. 
 













 هللا همحر ةیمیت نبا هیلإ راشأ ام اذهو ،ةیوبنلا ةنسلاو ،میركلا نآرقلا ىلع ٌظافح اهتیامحو ،ةیبرعلا ةغللا ىلع ظافحلا نإ
 نحنف ،نحللا ىلع مهدالوأ نوبدؤی فلسلا ناكو ،ةیافكلا ىلع ضرف اهمیلعتو ةیبرعلا ملعت" :هلوقب )252.ص :1981(
 ءادتقالاو ،ةنسلاو باتكلا مهف ةقیرط انل ظفحیف ،هنم ةلئاملا نسلألا حلصنو ،يبرعلا نوناقلا ظفحن نأ باجیإ رمأ نورومأم
 .ًابیعو ًاصقن ناك مهنحل ىلع سانلا كرت ولف ،اهباطخ يف برعلاب
 اهلف .ةباتكلاو ةءارقلاو ثدحتلاو عامتسالا :ةــسیئرلا ةـیوغللا تاراهملا نــیب بــیترتلا ثـیح نم ةــعبارلا ةراهملا يه ةباــتكلاو
 لصو ةلــص يهو ،ًاـنفو ،ًاـملع و ،ًاـبدأ ةمألا ثارت ظـفح ىلإ لیبسلا اهنإ .اهتیلاعف اـهـلو ،اهلاــمعتسا نـطاومو اهتالاـجم
 .نورقلا ربع اهـتلقانو ةیناسنإلا ةراـضحلا زونك ةــظفاح كـلذك يهو ،لبقتسملاو يضاملاب رـضاحلا
 راكفأ ىلع علطی نأو ،هراكفأ نع ربعی نأ نم ملعتملا نكمتی اهتطساوبف يوغللا لاصتالا لئاسو نم ةلیسو ةباتكلا نأ امكو
 يف باّتكلا أطخ نوكی ام ًاریثكو .عئاقوو ثداوح نم هلیجست دوی ام لجسیو ،رعاشمو تاموهفم نم هیدل ام زربی نأو ،هریغ
 اهب ماملإلاو نیرخآلا راكفأ ىلع فوقولا مدعو ،ةركفلا حوضو مدع و ىنعملا بلق يف ًاببس ةركفلا ضرع يف وأ ءالمإلا
 .)315ص :1993( ةتاحش
 ،ءالمإلا :يه عاونألا هذه و ،ةفلتخملا هتسارد لحارم يف اهتاراهم ناقتٕاو اهب ماملإلا نم ملعتملل دبال عاونأ ةثالث ةباتكلاو
 دـــــقو .اهیلع مهبیردتو ةباتكلا نم عاونألا هذه ةبلطلا میلعت متی ،ةفلتخملا ةیساردلا لحارملا لالخو .يباتكلا ریبعتلا و ،طخلاو
 تاسسؤملاو ،ةیبرعلا ةغللا عماجم ىلإ ةفاضإلاب ،ةــیبرتلاو وحنلاو ةغــللا ءاملع نم نیثدحملا ةیانع هدعاوقو ءالمإلا لان
 .ةفاك يبرعلا نطولا ءاحنأ يف ةیمیلعتلا ةیلمعلاب ةینعملا
 ،اهیناعم ىلإ اهتمجرت ترذعت الٕاو ةغللا لهأ اهیلع قفتا يتلا ةقیرطلاب تاملكلا ةباتك ىلع نیملعتملا بردی ءالمإلاو
 نأ امیس الو ،ةیباتكلا لامعألا عیمجبو ةساردلا عورف عیمجب هلاصتال كلذو ،سردملا / بلاطلا ةایح يف ریبك رثأ ءالمإللو
 :1987( هللا لضف اهتمالس سییاقم مهأ اهمسر ةحص دعی يتلا ةبوتكملا ةغللا قیرط نع هتیبلاغ متی ةبلطلا ىوتسم مییقت
 .)66ص
 فذحت يتلا تاملكلاو ،ةنیللا فلألاو ةزمهلا ةباتك :اهنم ،ةریثك يهف نیملعتملا هجاوت يتلا ةیئالمإلا تابوعصلا صوصخب و
 يف عیشت يتلا ءاطخألا نم اهریغو ،تاكرحلا عابشٕاو ،ةطوبرملا ءاتلاو ءاهلا ةباتكو ،فورحلا ضعب اهیلع دازت وأ اهنم
  .ةیمیلعتلا مهتایوتسم فلتخمب ةبلطلا تاباتك
 نع يضاغتلا متی دقو ،مهتاجردو مهتایوتسم فالتخا ىلع ةباتكلا نوسرامی نیذلا عیمج هیف عقی دق يئالمإلا أطخلاو
 هسفن ىلإ ءيسی ال أطخأ اذإ ملعملا بلاطلاف ،اهنع يضاغتلا نكمی ال ملعملا اهیف عقی يتلا ةیئالمإلا ءاطخألا نكل .مهضعب
 .مهیدل يئالمإلا أطخلا راشتنا يف ًاببس نوكیو ،هتبلط ىلإ اذه هأطخ لقنی هنإ لب ،طقف
 بلاطلل ةبسنلاب ةیمهأ رثكأ نوكی هنإف ،ًامهم ًارمأ نیفقثملاو باتكلا رئاس ىدل ةیئالمإلا ءاطخألا حالصإب مامتهالا ناك اذإف
 ،ءاطخألا نم هتباتك ولخ نم دكأتلاو ،هیدل اهرفاوت مزاللا ةیئالمإلا تاراهملا ىلع بلاطلا بیردت نم دب ال كلذل ،ملعملا
 ،ةباتكلا تاراهم نم هنكمت نم دكأتلاو ًایوغل هدادعإ بجی  ًایوبرت دعی امكف ،هدادعإ ةلحرم يف ةیبرتلا ةیلك يف هیلع زیكرتلاو
 .رومألا ءایلوأو هتبلطو هئالمز عم جارحإلا هل ببسی دق أطخ يف عقی ال يك
 ماعلا میلعتلا يف يبرعلا نطولا يف ةیبرعلا ةغللا میلعت تلوانت يتلا ةصصختملا تارمتؤملاو تاودنلا جئاتن كلذ دكؤت امكو
 يف ةیوغللا تاراهملا مهكالتما يف ًاظوحلم ًایندتو ،يباتكلا ةبلطلا ءادأ يف ًایلجو ،ًاحضاو ًافعض كانه نأ ىلإ يعماجلاو
 يتلا اهتاراهم ةداجٕاو ،ةغللا ةیصان كالتما مهیف ضرتفی نیذلا ةیبرعلا ةغللا میلعتل نودعُیس نمیف امیسالو ،ةفلتخملا اهتایوتسم
 تاساردلا نم ددع هیأر دفرتو ،نییوبرتلا نم ددع يأرلا ثحابلا رطاشیو .دیزی وأ تاونس عبرأ ىدم ىلع اهیف اوصصخت
 يعرشلا ىوتسملا ىلع ةیبرعلا ةغلل ةاطعملا ىمظعلا ةیمهألا" نأ ىلإ )148ص :2000( میثعلا ةسارد ریشت ذإ ،ةیوبرتلا
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 ضرم ریغ ندتم ةبلطلا ىوتسمف ؛ةیبرعلا ةغللا يف مهتاردقو ،مهتاراهمو ،ةبلطلا ىوتسم ىلع ًاقلطم سكعنت ال يعامتجالاو
 ،ةبلطلل ةیوغللا تاردقلا يف دیدشلا فعضلاو ،اهملعتل ةیلباقلا فعضو ،ةیبرعلا ةغللا وحن يبلسلا هاجتالا ،نیبناج يف
 ."يباتكلاو يوفشلا نییوتسملا ىلع ىحصفلا ةغللا مادختسا يف مهتاراهمو
 متهملاو ،سرادلل فشكی ماعلا میلعتلا لحارم يف ةیبرعلا ةغللا سیردت عقاو نإ" :هلوقب )5ص :2007( شوخ هدكأ ام اذهو
 ةیسفنو ،ةیناسل داعبأ تاذ تابوعص لاحفتسا ةجیتن ءاوس دح ىلع ملعملاو سردملا اهَّمه مساقتی يتلا ةاناعملا ىدم نع
 ةبوتكملا مهتازاجنا يف ةدراولا ءاطخألا يشفت اهیلع لدی يذلاو ،ةیئالمإلا تاراهملا يندت يف ماعلا اهرهظم ىلجتی
       ."ةءورقملاو
 ًابلس سكعنی يذلا نیملعملا ىوتسم فعض يف سیئر ببس وه ةیصصختلا دادعإلا جمارب روصق نأ قبس امم حضتیو
 .مهتبلط ىلع
 نیذلا مهسفنأ ةیبرعلا ةغللا يملعم ىدل فعضلا كلذ رشتنیو ،ةیئالمإلا ءاطخألا كلت ىشفتت امدنع ةروطخ رمألا دادزیو
 .اهیلع صرحلاو ،اهتاراهم ناقتٕاو ،اهدعاوق ةداجإ مهیف ضرتفیو انئانبأل اهمیلعت رمأ مهیلإ دنسیس
 ةفلتخملا میلعتلا لحارم يف ًایلاح نوملعتملا هیناعی ام دحأ ىلع ىفخی ال" :هلوقب )11ص :1998( هللا لضف هدكأ ام اذهو
 بیلاسألا روطت مدع اهنمض نم ،ةفلتخم لماوع ىلإ ىدأ مهمالك وأ ،مهتاباتك وأ ،مهتاءارق يف يوغل فعض نم
 ةیبرعلا ةغللاو ،ةماع تاغللا سیردت لاجم يف ةفلتخملا ةیملعلا ثوحبلا جئاتن ءوض يف ةیبرعلا ةغللا سیردت يف ةمدختسملا
  ."ةصاخ
 ءاقلإ ىلع دمتعملا بیترلا عباطلاب ًامستم لازی ام اهضعب نأ ىری ،ةیبرعلا تاعماجلا يف سیردتلا قرطل عبتتملاو
 بلاطلا باسكإ يف ةیدجم نوكت ال دق قرطلا هذه لثم نإف مولعم وه امكو ،مهنم ةیلاَّعف نود ةبلطلا ىلع تارضاحملا
 ةقیرطلا يه ةرضاحملا ةقیرط نأ ىلإ تراشأ ذإ" )43ص :1985( يعفاشلا ةسارد هتدكأ ام اذهو ،ةیئالمإلا تاراهملا
 :2003( يدابعلا ةسارد تلصوت امك ،"تامولعملا ءاقلإ درجم يهو ،كلذك ةبیترلا اهتروصبو ،ةیبرعلا تاعماجلا يف ةدئاسلا
 ةقیرطو ،)ةیئاقلإلا( ةرضاحملاو ،ةیمیلعتلا لئاسولاب ةمعدملا ةرضاحملاو ،ةلئسألا حرط عم ةرضاحملا ةقیرط نأ ىلإ )81ص
 ةرورضب يدابعلا ةسارد تصوأ دقف مث نمو ،يعماجلا میلعتلا يف ًامادختسا رثكألا يه يلاوتلا ىلع ةشقانملاو ،راوحلا
 ةهجوم فادهألا نوكت نأو ،ظفحلاو نیقلتلا نع داعتبالاو ،ةیسیردتلا ةیلمعلا يف ةینادجولاو ةیراهملا بناوجلا ىلع زیكرتلا
 .لیلحتلاو دقنلاو ،ءاصقتسالاو ثحبلاو ،يتاذلا ملعتلاو ،لالقتسالا ىلع هتاردق ةیمنت لالخ نم بلاطلا ةیصخش ةیمنت وحن
 ،سیردتلا قرط يف عیونتلا ىلإ وعدی هنأ الإ ،ةریثك تایباجیإ اهلف ؛ةرضاحملا ةقیرط مادختسا ةمیق نم للقی ال انه ثحابلاو
 :1995( دیبعو يسیوسلا ةسارد تعد قایسلا تاذ يفو ،ةیبرعلا ةغللا میلعت يف اهتیلاعف نم دكأتلل ةثیدح قرط بیرجتو
 ةیلمعلا روحم ملعتملا لعج هاجتا يف كلذو ،اهبیلاسأو ةیبرعلا ةغللا سیردت قرط ریوطت ىلع رارمتساب لمعلا ىلإ )90ص
  .ةءارقو ةباتك دارفألا نیب يوغللا لصاوتلا يف هتاردق ةیمنتو ،ةلماكتم ةیساسألا ةیئالمإلا تاراهملا باستكاو ،ةیمیلعتلا
 ةكراشملاو ،طشنلا رودلا دكؤتو ،ةساردلا ةعاق يف ملعملا اهعبتی ةیذیفنت تایجیتارتسا نع ثحبلاو ،يوبرتلا دیدجتلا راطإ يفو
 زربأك ةیمیلعتلا تاعمجملا ترهظ ؛بیكرتلاو ،لیلحتلاو مهفلا ىلع مئاق ىنعم وذ میلعت ثدحی ثیحب ةبلطلا لبق نم ةیلعفلا
 ينیبرشلا نم لك قفتی ثیح ؛میلعتلا يف ثیدح يوبرت هاجتاك ،يوبرتلا نادیملا يف اهتیلاعف تتبثأ يتلا سیردتلا بیلاسأ
 يف ًاعونت ملعتملل رفوی نرم يمیلعت ءانب يمیلعتلا عمجملا نأ ىلع )45ص :2000( لماجو ،)30ص :2006( يوانطلاو
 تابیردتلاو لئاسولاو ،ةددعتملا ةیمیلعتلا طشانملا نم هبسانی ام ًاضیأ راتخیو ،هفادهأ وحن هیف ریسی يذلا قیرطلا رایتخا
 لصیل ؛هبسانی ام رایتخا ىلع ًارداق هلعجیو ،ةصاخلا هتاربخو ،هتاردقو هتعرس قفو ،عمجملا فادهأ هل ققحت يتلا ةعونتملا
 :Cor dura( )1981( ارود روك ةساردو ،)59ص :Robinson( )1976( نوسنبور ةسارد تدكأ امك ،ناقتإلا ةجرد ىلإ
 نیملعملا ةبلطلا ىدل ًامیلعتو ًالیصحت اهفادهأ قیقحت يف تاعمجملا بولسأ ةیلاعف )74ص :2003( يسیسلاو ،)30ص
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 يقفو ةسارد اهنمو – اهتلق مغر – ةیوبرتلا تاساردلا ضعب تدكأ ةیبرعلا ةغللا میلعت لاجم يفو .ةمدخلا ءانثأ نیملعملاو
 ةیئالمإلا ءاطخألا جالعو ،يوغللا لیصحتلا يف ةیمیلعتلا تاعمجملا ةیلاعف )34ص :2002( يدهمو ؛)56ص :1985(
 ةقیرطلاو ،اهنم ةیئالمإلا ةصاخو ةیوغللا ءاطخألا نم ریثكب ةنوحشم اهنأ دجی ةبلطلا تاباتكل عبتتملاو ،ةبلطلا ىدل اهنم
 حیحصت لالخ نم ةیئالمإلا تاراهملا مهیف ِمنت الو اهیف ةبلطلا عقی يتلا ءاطخألا كلت لثمل مامتها يأ يلوت ال ةیدیلقتلا
 ةعیبطب ءاطخألا هذهو ،ةماعلا ةیمیلعتلا لحارملا يف اهتسارد مت ةقباس تاربخ اهنأ مكحب اهیف نوعقی ام ًاریثك يتلاو ،مهئاطخأ
 تاراهملا كلت ةیمنت ىلع لمعت ةدیدج ةیجیتارتسإ داجیإ نم دبال ناك كلذل ،ةعماجلا نم هجرخت دعب بلاطلا قفارت لاحلا
 .لضفأ لكشب
 نم دیدعلا هجاوی اهمیلعتو ةیبرعلا ةغللا نأب ثحابلا يأر )39ص :1989( دیسلاو ،)12.ص :2006( يمیمتلا رطاشیو
 تاباتك يف رهظ يندتلا اذهو ؛تالاجملا عیمج يف ةیبرعلا ةغلل يباتكلا ءادألا ىوتسم يف ماعلا يندتلا اهمهأ ،تالكشملا
 كلت لثم كانه نوكی نأ بجعلا هریثتسی ریبعتلا بولسأو ،ةیئالمإلا ءاطخألا كلت ةنیاعمب موقی نمو ،مهتاریبعتو ةبلطلا
 .ءاطخألا
 ةرهاظ يهف ،رخآ نود يبرع رطق ىلع رصتقت ال ،ةعماجلا ةبلط ىدل ةیبرعلا ةغللا يف ةیئالمإلا تاباتكلا ىوكش ةرهاظو
 .هلك يبرعلا نطولا قاطن ىلع ةماع
 ،ةیریبعتلاو ،ةیئالمإلا ةباتكلا ةمالس نم ایندلا دودحلا نودقتفی نیذلا ةعماجلا ةبلط نم ةریثك جذامن يمیلعتلا عقاولا رهظُیو
 هلاصیإ نودیری امع مهتاریبعتو ،ةضماغو ةبرطضم مهتاباتك لعجی يذلا رمألا وهو ؛ةیئالمإلا دعاوقلا يف فعض مهیرتعیو
 .ةحضاو ریغو ةیوتلم تامولعم نم
 يف ةیبرعلا ةغللا میلعت يف ةمیدقلا ةیدیلقتلا قرطلا ىلع دامتعالاو ،سیردتلا قرط روصق ؛يوغللا فعضلا كلذ بابسأ نمو
 ىلع مهدعاست يتلا ةیئالمإلا تاراهملاب ةبلطلا دوزت مل قرطلا هذهف ؛ةیعماجلا ةلحرملا اهنمو ،ةفلتخملا ةیمیلعتلا لحارملا
 .ةیلمعلاو ةیملعلا مهتایح نوؤش فلتخم يف ةباتكلا مادختساو ،ةیئالمإلا ءاطخألا نم ةیلاخلا ةیعماجلا ةباتكلا نم نكمتلا
 ةیبرعلا ةغللا سیردت قرط يررقم يف ةبلطلا تاباتكل ثحابلا تاظحالم ةجیتن يتأی يلاحلا ثحبلا نإ :لوقلا نكمی ًاریخأو
 رثأ ةسارد يلاحلا ثحبلا لواحیس اذل ةبلطلا نیب ةیئالمإلا ءاطخألا ةرثك نم ةیوغللا تاراهملا ررقمو ،)102( )101(
 يف ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعتلا تاعمجملا مادختسا
 .ةینمیلا ةیروهمجلا
 ثحبلا ةیلاكشإ :الوأ
 ،هسفنب ثحابلا اهیلع فقو اهیف ةبلطلا ىوتسم يندتو ،ةیبرعلا ةغللا میلعت ىلع تاظحالمو ،تالكشم نم قبس ام لك
 ،ةیوغللا تاراهملا ررقمو ،)102( )101( ةیبرعلا ةغللا سیردت قرط يررقم ةبلطلا هسیردت ءانثأ ةملؤم ةشیاعم اهشیاعو
 هحیحصت ءانثأ هسفنب ثحابلا هیلع فقو ام اذكو ،ةیمیلعتلا لحارملا يف ةیبرعلا ةغللا سیردتل بیرق امع نوهجویس نیذلاو
 ءاطخأ نم ةیلاتتم تاونس تس لالخ ةیوغللا تاراهملا ررقمو ،ةیبرعلا ةغللا سیردت قرط يررقم يف ةبلطلا تارابتخا قاروأ
 مهراقتفاو ،اهمیلعت ىلع نیمئاقلا ضعب ىوتسم يندتو فعض لظ يف ةیبرعلا ةغللا میلعت هجاوت ةریطخ ةمزأب رذنت ،ةیئالمإ
 .اهحاجن فقوتی هیلعو ،ةیمیلعتلا ةیلمعلا سُاو ةیوازلا رجح ملعملاف ؛ةیئالمإلا تاراهملا نم ددعل
 ءارجإب هیدل ساسحإلا دلوت نأ ىلإ تاررقملا كلت هسیردتو ،هتسارد ةلیط هلغشی لظ ثحابلا ىدل ًایوبرت ًاسجاه لَّثَم كلذ لك
 ةیلكب نوقحتلی نیذلا ةبلطلا ىدل ةحلم ةجاح يبلتو ،ةیعماجلا ةلحرملا يف ةیبرعلا ةغللا میلعت يف ةرغث دست ةیملع ةسارد
 كلذل ةیبلتو ،ةجاحلا كلتل ةباجتسا ثحبلا اذه ءاجو ةیئالمإلا تاراهملا يف روصق نم نوناعیو ،ةجح ةعماج ةیبرتلا
 تاعمجملا تلوانت يتلا ثوحبلا نأ امك ،ةیمیلعتلا تاعمجملا ًامدختسم ةیئالمإلا مهتاراهم ةیمنت ةیغب ،مهملا بلطملا
 يف ةریبك ةیمهأ نم اهل امم مغرلا ىلع -ةردانو ةلیلق – ةصاخ ةیئالمإلا تاراهملاو ةماع ةیبرعلا ةغللا میلعت يف ةیمیلعتلا
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 اذه رایتخال ًاضیأ انعفد اممو ،ةیوغللا مهبلاطمو ةبلطلا تاجاحب طبترتو ،يتاذلا مُّلعتلا يف ًاثیدح ًاهاجتا لثمت اهنوك
 بسح -تاریغتملا هذهب عوضوملا اذه لثم يف ثحب رجی مل هنأ ثیح ةیجیتارتسإلا هذه بیرجت ةلواحم وه ،عوضوملا
 .نمیلا يف انملع دودح
 نإف انه نمو ،ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعتلا تاعمجملا مادختسا رثأ نع فشكلل يلاحلا ثحبلا ءاج اذه لجأ نمو
 :يتآلا سیئرلا لاؤسلا يف ددحتت يلاحلا ثحبلا ةیلاكشإ
 يف ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعت تاعمجم مادختسا رثأ ام
 ؟ةینمیلا ةیروهمجلا
 ثحبلا ضورف :ایناث
 .ةیئالمإلا تاراهملا ومن يف ةیدیلقتلا ةقیرطلا عم ةنراقم ةیمیلعتلا تاعمجملا ةطساوب سیردتلا مهسی نأ عقوتملا نم
 ثحبلا فدھ :اثلاث
 ةیلكب لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعتلا تاعمجملا مادختسا رثأ ةفرعم ىلإ ثحبلا فدهی
 .ةجح ةعماج ةیبرتلا
  ثحبلا ةیمھأ :اعبار
 :يتآلا لالخ نم كلذو هلوانتی يذلا عوضوملا ةیمهأ نم ثحبلا ةیمهأ نمكت
 ةیلمعلا يف يمیلعتلا بولسألا اذه ينبت ىلع میلعتلا لاجم يف نیثحابلا عیجشت يف ثحبلا اذه جئاتن مهست دق  -1
 .ةیمیلعتلا
 يف ةیمیلعتلا تاعمجملاب مامتهالا ةرورضب تدان تارمتؤمو ،تاودنو ثاحبأ تایصوت ىلع ًءانب ثحبلا اذه ءاج  -2
 .يسیردتلا لاجملا يف ةیمهأ نم اهل امل ةیمیلعتلا ةیلمعلا
  ثحبلا دودح :اسماخ
 .ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب ةیبرعلا ةغللا مسق لوألا ىوتسملا ةبلط -
 .ةیسیردت ةقیرطك ةیمیلعتلا تاعمجملا -
 ثحبلا جھنم :اسداس
 .عباتلا ریغتملا ىلع لقتسملا ریغتملا رثأ ةفرعمو ،هفدهو ،ثحبلا ةلكشمل هتبسانمل كلذو ،يبیرجتلا جهنملا مادختسا مت
 ثحبلا تاحلطصم :اعباس
  ةیمیلعتلا تاعمجملا -1
 ًایوغل ىوتحمو ،ةیئارجإ ًافادهأو ،ةیدعبو ةیلبق تارابتخا نمضتی يذلا ،ءانبلا مكحملا جمانربلا :ةیمیلعتلا تاعمجملاب دصقی
 ،ةددحم فادهأ قیقحت ىلإ ىعسیو ؛ةیملعت ةیمیلعت تاطاشن لالخ نم ةیئالمإلا تاراهملا نم ًاددع جلاعیو ،ایمُّلعت ًایمیلعت
 .دیجلا يوغللا ءادألا قیقحتل ؛ةعونتم میوقت بیلاسأ ةدمتعم
 ةیئالمإلا تاراهملا -2
  ثحبلا اذه يف ةیئالمإلا تاراهملاب دصقیو
 ةیبرتلا ةیلكب لوألا ىوتسملا بلاط اهبستكی نأ بجی يتلا يئالمإلا مسرلا تاراهم يف ةلثمتملا ةیئالمإلا تاراهملا ةعومجم
 .ةیمیلعتلا تاعَّمجملا هتسارد دعب يباتكلا هئادأ يف كلذ رهظی ثیحب ،ءادألا ةدوجو ةعرسلاو ةقدلا نم ىوتسمب
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  ةیرظنلا ةیفلخلا :انماث
 ًءانبو ةیمهأو ًاموهفم ةیمیلعتلا تاعَّمجملا
 تابلطتم ریاسی ًایبسن ًاثیدح ًایوبرت ًاهاجتا لثمیو ،يتاذلا مَّلعتلا بیلاسأ دحأ )Learning Module( يمیلعتلا عَّمجملا دعی
 اذه مدختست تایافكلا ىلع ةمئاقلا ةیبرتلا جمارب مظعم نأ" )48ص :2000( لماج ىری ذإ يتاذلا مَّلعتلاو ،میلعتلا دیرفت
 هسفن میلعت لصاویل درفلا دادعإ مویلا ةیبرتلا فادهأ مهأ نم نأ نییوبرتلا نیب هیلع قفتملا نم حبصأ نأ دعب بولسألا
 ةلصاوم يف رمتسی  نأ درفلا ىلع متحی يذلا دیدجتلاو ،رییغتلا ةعرس نم ةرصاعملا ةایحلا هب فصتت امل ًارظن ،هسفنب
 ناسنإلا ةدعاسمل ٍفاك ریغ ةعماجلا وأ ،ةسردملا يف درفلا هاقلتی يذلا يمسرلا میلعتلا حبصأ تقو يف ةایحلا ىدم همیلعت
 لحارملا عیمج يف ًاعساو ًاراشتنا ةیمیلعتلا تاعَّمجملا بولسأ مادختسا رشتنا دقو ؛اهداعبأ لكب ةدیدجلا ةایحلا شیعی نأ مویلا
 ماظنل ةمهملاو  ةیساسألا ةزیكرلا لكشی حبصأو ،مدقتملا ملاعلا لود مظعمب يعماجلا وأ ،ماعلا میلعتلا لحارم ءاوس ةیمیلعتلا
 ام ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف يلاحلا تقولا يف رهظو )Instruction Modular( مسا هیلع قلطی يذلا ،يتاذلا مَّلعتلا
 تالاجملا عیمج يف مادختسالل ةزهاج ةیمیلعت تاعَّمجم ىلع هنم لوصحلا نكمی  يذلا ةیمیلعتلا تاعَّمجملا كنبب ىمسی
 ىلع دعاسی ام جاتنأ يف ةیراجتلا تاكرشلا ضعبو ،ةیوبرتلا تاسسؤملا طاشن داز امك ،ةفلتخملا ةیمیلعتلا لحارملل ةیساردلا
 يدنلتكسالا میلعتلا سلجم ةبرجت لاجملا اذه يف ةدئارلا براجتلا نمو .ةیمیلعتلا تاعَّمجملا مادختساب سیردتلا ماظن حاجن
 ةمدقتملا لودلا لعج امم مَّلعتلا يف اهرثأو ،ةیمیلعتلا تاعَّمجملا ةیمهأ ىلإ ریشی اذهو ،ةیمیلعتلا تاعَّمجملا ىلع ةدمتعملا
 يتاذلا مَّلعتلا بیلاسأ رثكأ نم Bechtole (1988( يلوتشب اهدَّع دقف اذلو ،لاَّعف ملعت قیقحت يف ةلعاف ةیجیتارتسإ اهربتعت
 .ملعملا دادعإ لاجم يف ةیلاَّعفو ًامادختسا
 ةیمیلعتلا تاعَّمجملا موهفم )أ(
 موهفم يمیلعتلا عَّمجملا نأ )137ص :2004( يوالتفلا ركذ ثیح ةیبرتلا يف ًاثیدح ًاموهفم ةیمیلعتلا تاعَّمجملا موهفم دعی
 جهانم يف ًاعئاش  حبصأ امنیب ،مهیدل فولأم ریغ لاز ام هنأل ،ةصاخ برعلا نییوبرتلا ىدلو ماع هجوب ةیبرتلا يف ثیدح
 ،سیردتلا بیلاسأ ریوطت يف ةددعتم دئاوف يذ روطتم ثیدح بولسأك ةیوبرتلا تالاجملا يف ةدكؤم هتیلاَّعفو ،ةیبنجألا لودلا
 لخد مث ،ةمینرت وأ ةیقیسوم ةعوطقم ىلإ ریشت ةمیدق ةینانوی ةملك ىلإ )Module( ةملك عجرتو ،ةیساردلا تاررقملا میظنتو
 ىنعملاب يفت ال تامجرتلا نأل ،)لویدوم( ةیبرع فورحب بتكی رمتساو )ةیزیلجنا( ةینیتال فورحب ةیبرتلا ىلإ ظفللا اذه
 .دیعب فده نم ءزجك بیرق ضرغ ةمدخل ىنبت يتلا يساردلا جهنملا داوم نم ةلصفنم ةددحم ةقاب وهو ،هل يقیقحلا
  :اهنم عمجملل ةدع تایمسم يضاملا دقعلا لالخ رهظ هنأ )31ص :2005(میكحلا دبع ىریو
  Micro Courses/Mini Courses ةرغصملا ةیساردلا تاررقملا -1
  Modules Packageةریغصلا ةیمیلعتلا تادحولا -2
    Instructional Package ةیمیلعتلا مزرلا -3
  Instructional Kit ةیمیلعتلا بئاقحلا -4
     Learning Activity Package مَّلعتلا طاشن بئاقح مزر -5
  Individualized Learning يدرفلا میلعتلا مزر -6
 ةطساوب میلعتلاو ،ةریغصلا ةیمیلعتلا ةدحولا رضاحلا تقولا يف ةیوبرتلا تاباتكلا يف ًامادختسا تایمسملا هذه رثكأ نأ الإ
 .ةریغصلا ةیمیلعتلا تادحولا
 D. Schneider W. Merwin  ردینكسو نیورم (G. Creager & L. Murray، (209 :1971 يرومو رجیرك قفتیو
 ،ربكأ ةیسارد تادحو نمض نوكت ،ةلماكتم ةریغص ةدحو اهنأب فرعت ةیمیلعتلا تاعمجملا نأ ىلع (14:1978) &
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 ىلإ لصیل ةددحم ةیمیلعت فقاوم لالخ هسفنب رمیو ةیمیلعت داومو تاهیجوتو تامیلعت نم يوتحت امب بلاطلا اهسردیو
 .هتعرسو هتاردق بسح هتسارد يف بلاط لك ریسیو ،ةیساردلا ةدحولا هذه فادهأ نم فده لكل بولطملا ءادألا ىوتسم
 لالخ يف اهتسارد متی ،اهسفن يف ةمات ةریغص ةیمیلعت ةدحو" هنأبG. Thomas  )212ص :1993( عمجملا سموت فرعیو
 لماكتت يتلا تالویدملا نم ةلسلس قیرط نع ةیساردلا جهانملا لالخ وأ ،اهتادرفمب مدقت دقو ،ةساردلا تاعاس نم ددع
  ."نیعم عوضوم لوانتتل
 لمشیو ،يتاذلا مَّلعتلا أدبم ىلع موقت ةریغص ةیمیلعت ةدحو :يمیلعتلا عَّمجملا نأ ىلإ ةقباسلا تافیرعتلا نم ثحابلا صلخیو
 ةیلبقلا تارابتخالاو ،ةیمیلعتلا لئاسولاو ،تابیردتلاو تاطاشنلاو ،يمیلعتلا ىوتحملاو ،ةیمیلعتلاو ةیوبرتلا فادهألا ىلع
 تاراهملا ةیمنت ىلع لمعی يذلا لعافلا ملعتلل ًاقیقحت هتادادعتساو ،هتاردقل ًاقفو اهیف ریسلا ملعتملل حیتت يتلا ةیدعبلاو
 ةعیبطو ،ةبلطلا تاجاح بسح رصقی وأ ،عَّمجملا لوطی نأ نكمیو ،ةیبرعلا ةغللا مسق لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل ةیئالمإلا
 .ةیلاحلا ةساردلاب فدهتسملا عوضوملاو ،ةیمیلعتلا ةلحرملا
 ةیمیلعتلا تاعَّمجملا مادختسا تالاجم )ب(
 امیف )53ص :2000( لماج هدروأ ام اهنم ةددعتم ةیمیلعت تالاجم يف همادختسا نكمی نرم يمیلعت ءانب يمیلعتلا عَّمجملا
 :يلی
 .ةفلتخملا هلحارمب ماعلا مَّلعتلا -1
 .میلعتلاو مَّلعتلا ءارثإ -2
 .يجالعلا میلعتلا -3
  .يلخدم كولس ملعت -4
  .ةساردلا نع نیبیغتملا ةبلطلا میلعت -5
 .دعب نع مَّلعتلا وأ ةلسارملاب مَّلعتلا -6
 ةیمیلعتلا تاعَّمجملا مادختسا تازیمم )ج(
 ،ةیمیلعتلا بئاقحلا لثم ؛ىرخألا يتاذلا مَّلعتلا بیلاسأ نم هریغ نع هزیمت تازیممو ،صئاصخب يمیلعتلا عَّمجملا زیمتی
 ثیح ،يتاذلا مَّلعتلا بیلاسأ نم هریغ نع هزیمی يذلا همیمصت هل نرم يمیلعت ءانب وهف ،جمربملا میلعتلاو ،ةیمیلعتلا مزرلاو
 :يلی امب زیمتی يمیلعتلا عَّمجملا نأ
 ملعتملل لعجت يتلا فورظلا رفوی هنأ ىلإ ةفاضإلاب ةسفانملا تقو مهل رفویو ،مهسفنأب اوملعتی نأ نیملعتملل حمسی -1
 .هب رمی يمیلعت فقوم لك يف ًایباجیإ ًارود
 يف ریسی نأ يف ةیرحلا هلف نیملعتملا بناج نم اهمادختسا ةیفیكو ،ةیمیلعتلا لئاسولاو داوملا رایتخا يف ةنورملا -2
 ررحتی ملعملاو ،تقو يأ يف عَّمجملا سردی نأ نكمیو ،مَّلعتلا يف هتالدعمو ،ةصاخلا هتردق بسح هملعتو ،هتسارد
 .ةلمملا ةداعإلا تایلمع نمو ،ةینیتورلا سیردتلا لامعأ نم ریثكلا نم
 ةداعإل ةصرفلا ةحاتٕاو مهسفنأل يتاذلا میوقتلاو ،میلعتلاو مَّلعتلا فقاوم يف ةطشنلا مهتكراشمو ،نیملعتملا ةیباجیإ -3
 لماج ًادیج ًامهف ةیمیلعتلا ةداملا مهفی ىتح ؛بولطملا نكمتلا ىوتسم ىلإ لوصولا مدع ةلاح يف ىرخأ ةرم ةساردلا
  .)54ص :2000(
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 يمیلعتلا عَّمجملا تانوكم )د(
 ام لمشتو يمیلعتلا عَّمجملل ةیساسألا تانوكملا ىلع نییوبرتلا مظعم نیب )56ص :2000( لماج ریشی امك قافتا كانه
 :يلی
 .ملعتملا نسل ًابسانم نوكی نأو عمجملل ةیساسألا ةركفلا سكعیو ،ًاددحمو ًاحضاو نوكی نأ بجی :ناونعلا -1
 بولطملاو ،عَّمجملا عوضوم نع ةماع ةركف ءاطعٕاو ،ةءارقلا ىلع مهعیجشتو ،نیملعتملا ةراثإ ىلإ فدهیو :ریربتلا -2
 .نیملعتملا نم
 ثیحب عَّمجملا ةسارد مامتإ دعب هب نیملعتملا مایق عقوتملا كولسلا حضوت ةرصتخمو ،ةحضاو ًافادهأ نوكت :فادهألا -3
 .عَّمجملا ةساردل ددحملا نمزلا عم فادهألا بسانتت
 ىعستو ،فادهألا عم قفتت طشانملا نم ةعومجم لالخ نم مَّلعتلا نم نیملعتملا نیكمتل عَّمجملا ططخی :تاطاشنلا -4
 .اهقیقحت ىلإ
 ةلئسأ :لثم حیحصتلا ةیعوضوم نوكت میوقتلا ةلئسأو ،فادهألا قیقحت ىدم سایق ةیفیك ىلع لمتشیو :میوقتلا -5
 ةیاهن يف ةباجإلا لیلدب ًادشرتسم هسفنب ملعملا اهححصی ثیح ،باوصلاو أطخلاو ةلمكتلاو ددعتم نم رایتخالا
 .عَّمجملا
 يمیلعتلا عَّمجملا ذیفنت تاوطخ )ه(
 .)62ص :2006( يوانطلاو ينیبرشلا اهدروأ ةنیعم تاوطخ قفو يمیلعتلا عَّمجملا ذیفنت ریسی
 ،عوضوملا وأ سردلا مساب عَّمجملا تاعَّمجملا بولسأب تادحولا هذه نوسردی نیذلا هتبلطل )عَّمجملا دعم( ملعملا مدقی :ًالوأ
 دكؤیو عَّمجملا ةسارد يف اهعبتی يتلا تاداشرإلاو هیف ریسلا ةقیرط مهل مسریو ،ةبلطلا ملعملا بطاخی عَّمجملا ةمدقم يفو
 .عوضوملا وأ سردلا مسا تحت ،عَّمجملا اهیلع لمتشی يتلا تابیردتلاو ةیمیلعتلا لئاسولاو ةیوبرتلا تاطاشنلا ةیمهأ
 موقی مث هتبلطو ملعملا نیب ددحم دعوم قفو يلبقلا رابتخالا مهل مدقی مث ،ةینأتم ةسارد عَّمجملا فادهأ ةبلطلا سردی :ًایناث
 ةجرد ةبلطلا ققحی مل اذإ عَّمجملا يف بلاطلا ریس هتجیتن ىلع بترتی ثیح ،نكمم تقو عرسأب رابتخالا اذه حیحصتب
 .ةجردلا ققح اذإ يناثلا عَّمجملا هل مدقی وأ ،ناقتإلا
  :يلی ام ملعملا ددحی :ًاثلاث
 .عَّمجملا ةسارد ءانثأ مهضعب لباقت دق يتلا ،تابوعصلا لح لجأ نم ةبلطلا هیف يقتلی يذلا ناكملا -1
 ،كلذ ىلإ نوجاتحی نیذلا ةبلطلا ضعبل ةیئارثإلا تابیردتلاو ،لئاسولاو ،تاطاشنلا میدقتل نیددحملا ناكملاو نامزلا -2
 .مهل ةمدقملا تابیردتلا تاباجإ مهل مدقیو ،فدهتسم عمجم لك نع مهتاظوحلم ةبلطلا نم عمجی امك
 مدق ،عَّمجملا ىوتحمل ةبلطلا ناقتإ نم ملعملا ققحت اذإف ،هنامزو )يدعبلا رابتخالا( لح ناكم هتبلط عم ملعملا ددحی :ًاعبار
 ملعملا عمجیو ،كلذ ىلع مهدعاست تابیردتو ،لئاسوو ،ىرخأ تاطاشنب مهدوزیف هونقتی مل نٕاو ،رخآلا عَّمجملا مهل
 .ىرخألا تاعَّمجملا سیردت دنع تابوعصلا كلت ىفالتی ىتح تاعَّمجملا قیبطت دنع هلباقت يتلا تاظوحلملا
 ةیمیلعتلا ةیلمعلا يف ةیمیلعتلا تاعَّمجملا بولسأ مادختسا تابوعص )و(
 نإف ،ىرخأ ةهج نم يتاذلا مَّلعتلا بولسأ ىلع هدامتعالو مادختسالاو ،ةأشنلا ثیدح بولسأ ةیمیلعتلا تاعَّمجملا بولسأ دعی
 :اهنم همادختسا هجاوت دق يتلا تاقوعملاو تابوعصلا نم ًاددع كانه
 .يمیلعتلا عَّمجملا ءانب -1
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   .يمیلعتلا عَّمجملا ةفلكت -2
 .میوقتلا بولسأ -3
 تاراهمو ًاموهفمو ةیمهأ ءالمإلا )ز(
 هموهفمو ءالمإلا ةیمهأ
 اذإف ،يباتكلا ریبعتلا يف ةمهملا سسألا نم دعت ذإ ةیبرعلا ةغللا تاراهم نم ةمهم ةراهم )ءالمإلا( يباتكلا مسرلا ةراهم
 ثیح نم اهل ةلیسو ءالمإلا نإف ،ةیقاقتشالاو ،ةیبارعإلا ةیحانلا نم ةباتكلا ةحصل ةلیسو فرصلاو وحنلا دعاوق تناك
 . )42ص :Catach )1991 ةیطخلا ةروصلا
 ام دحأ ىلع ىفخی الو ،ًابئاص ًامهف اهمهف نود لوحیو ةباتكلا هوشی )297ص :2003( ةفیلخلا ىری امك يئالمإلا أطخلاف
 يف ةساردلا عباتی نأ هفعضل ةجیتن هیلع لهسی ال دقف ؛ةیملعلا هتایح يف ررض نم ءالمإلا يف فیعضلا ملعتملاب قحلی
 ةیساردلا داوملا ملعتل ةادأ وهف ،ىرخأ ةدام يأ ملعتك هیلإ َرَّظْنُی الأ بجی ءالمإلا میلعت نأل كلذ ؛ةیلاتلا میلعتلا ةلحرم
 .ماهفإلاو ریبعتلا ةمالسل ةمهم ةلیسو وهف ،ةیساردلا داوملا عیمج يف فعض ـ ًابلاغ ـ هعبتی هیف فعضلاو
 بابسأ نم ةركفلا ضرع وأ ،يباتكلا مسرلا يف أطخلا نأ ىلإ )223ص :1981( نارخآو سنوی ریشی قایسلا تاذ يفو
 يساسأ رصنع اهنأ رابتعا ىلع ،میلعتلا يف ةمهم ةیلمع ةحیحصلا ةباتكلا دعتف مث نمو ،ةركفلا حوضو مدعو ،ىنعملا بلق
 .اهب ماملإلاو ،نیرخآلا راكفأ ىلع فوقولاو ،اهنع ریبعتلاو ،راكفألا لقنل ةیعامتجا ةرورضو ،ةفاقثلا رصانع نم
 ًادادعإ اهدعیو ،ةروصو ًامسر ةملكلا ةمالس ىلع صرحی ءالمإلا نأ ىلإ )100ص :1992( يوسیعلاو ضوع حملیو
 ریاغت ةروص تروصو ،أطخ تمسر ول اهنإ ذإ ،ىنعم نم هلمحت امع ًاربعم ًامیلس ًاحضاو ًاقطن ئراقلا اهقطنی يك ؛ًاصاخ
 ،ينامهدلا ربتعا دقف اذلو ،ةیئالمإلا تاراهملا ناقتإ ةیمهأ حضتی انه نم .عاضو اهانعم رَّیغتو ،أطخ تقطنل اهتقیقح
 لمعلا راطإ يف ةباتكلا ىلع بیردتلا داعبأ نم مهم دعُب ءالمإلا نأ )12ص :1993( ةتاحشو ،)217ص :1998( ضوعو
 ملعتملا ىوتسم ىلع مكحن نأ عیطتسنف ،مَّلعتلا يف ملعتملا هیلإ لصو يذلا ىوتسملل ًاقیقد ًاسایقم هنوك نع ًالضف ،يسردملا
 ءاطخألاب ئلتمت يتلا تارابتخالا قاروأ يف ةبلطلا تاباتك لالخ نم حضتی ام اذهو ،ةیئالمإلا هتسارك لالخ نم يوغللا
 .ةیبرعلا ةغللا سیردت قرط يررقم هسیردت لالخ نم هسفنب ثحابلا هیلع فقو ام ًاضیأ اذهو ،ةیئالمإلا
 ،هألمو ،ٌءولمم وهف ًألم هؤلمی ءيشلا ألم نم" )ألم ةدام( )129ص 14ج :1988( روظنم نبا ركذ امك :ةغل ءالمإلاو
 هألام نأ يبارعألا نبا ىریو ."هیلع اوؤلامتو ،انعمتجا انألامتو ،هتعیاشو ،هیلع هتدعاس رمألا ىلع هتألامو ،َّالمتو ،ألتماو
 الو ،تدعاس ام يأ "هلتق ىلع تألام الو ،نامثع تلتق ام هَّللاو" t يلع ثیدح يفو .ههابشأ هبحص اذإ هألامو ،هنواع اذإ
 .تنواع
 :1998( ضوعو ،ينامهدلا ىری اذلو ،نیرخآلا نم ةدعاسمو ةنواعم ىلإ جاتحی ءالمإلا نأ يوغللا فیرعتلا نم حضتیو
 يفو ،اهثودح ققحتی يك نواعتم يجراخ ردصم ىلإ جاتحت اهنأ امك ،تاملكلاو فورحلل عیمجت ءالمإلا نأ )23ص
  .يقلتلا لیبس ىلع )تیلمأ( نم ًاذوخأم ىنعملا دجن ةملكلل ينآرقلا لامعتسالا
 ،اهلصو بجی يتلاو ،اهلصف بجی يتلا تاملكلا هعوضوم ،نیعم يوغل ماظن" هنأب ءالمإلا )11ص :1993(ةتاحش فرعیو
 ،ةثالثلا ةغللا فورح دحأ ىلع مأ ةدرفم تناكأ ءاوس ،ةفلتخملا اهعاونأب ةزمهلاو ،فذحت يتلا فورحلاو دازت يتلا فورحلاو
 بلقو ،هعاونأب دملاو ،هعاونأب نیونتلاو ،ةیساردلا داوملا تاحلطصمو ،میقرتلا تامالعو ،هؤاتو ثینأتلا اهو ةنیللا فلألاو
 تاعوضوملا نیب عمجی هنأ قباسلا فیرعتلا نم حضتیو  "ةیرمقلاو ةیسمشلا ماللاو ،فورحلا لادبٕاو ثالثلا تاكرحلا
 :2003( ةفیلخلا ىری اذل ،ةحیحصلا ةباتكلا ىلع بیردتلل ةلیسو دعُی يذلا ءالمإلا موهفمل قیقد دیدحت نود ةیئالمإلا
 ةقباطملا ةباتكلا ىلإ دتمی لب ،هذیمالت ىلع ملعملا نم ءيش ءالمإ ىلإ فرصنی هیلع لدی امك ءالمإلا موهفم نأ )296ص
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 يطعی هنأ ءالمإلا ةفیظوف ،ةیلاحلا ةساردلا هیلإ دصقت ام اذهو .لقنلا لیبس ىلع تناكو ،تاملكلا مسر يف فراعتملا دعاوقلل
 ،روظنملاو ،لوقنملا :اهنم ءالمإلل عاونأ ةدع كانهو ،عامتسالا رذعت دنع ةیعمسلا روصلا ماقم موقت تاملكلل ةیرصب ًاروص
 اهدروأ ءالمإلا اهیلع موقی سسأ ةعبرأ كانه نأ ينعی اذهو ، )235ص :1998( ضوعو ينامهدلا يرابتخالاو ،يعامتسالاو
 :يلی امیف )235ص :2003( ةفیلخلا
 اهتروص مسر ىلع دعاست اذهب يهو ،ةبترم اهفرحأ ظحالتو تاملكلا ىرت يهف ،نیعلا هتلیسو :لوألا ساسألا -
 .روظنملا ءالمإلا لثمی اذهو ،اهتباتك دارت نیح اهركذت ىلعو ،نهذلا يف ةحیحص
 نیب ةقیقدلا قورفلا كاردٕاو ،اهزییمتو ،تاوصألا عامس ىلع نذألا بیردت بجی اذهلو ،نذألا هتلیسو :يناثلا ساسألا -
 .يعامتسالا ءالمإلا لثمی اذهو ،جراخملا ةبراقتملا فورحلا
 .ذیملتلا اهل عمتسا يتلا تاملكلا قطن ىلع ناسللا بیردت بجی اذهلو ،ناسللا هتلیسو :ثلاثلا ساسألا -
 ةیلضعلا تاكرحلا نم ةعومجم دیلا داتعت ىتح ،ةباتكلا ىلع يودیلا بیردتلا نم راثكإلا هتلیسو :عبارلا ساسألا -
 .روظنملا ءالمإلا لثمی اذهو ،ةباتكلا ةعرس يف دیفی اذهو ،ةصاخلا
 ،اهل هبنتلا نیثحابلاب ردجی يتلا تالكشملا وأ ،تابوعصلا ضعب يضتقت ةیبرعلا ةباتكلا ةعیبط نأ هیلإ ةراشإلا ردجت اممو
 :يلی امیف )139ص :1989( نایلع هدروأ ام تابوعصلا كلت نمو ،اهیفالتل ةبسانملا قرطلا داجیٕاو
 ،اهل هبنتلا نیثحابلاب ردجی يتلا تالكشملا وأ ،تابوعصلا ضعب يضتقت ةیبرعلا فورحلا مسرب ةقلعتملا تابوعصلا -1
 ،ةیئالمإلا دعاوقلا يف فالتخاو ،اهتاقاقتشا ةرثكو ،اهدقعتو تابوعصلا كلت نمو ،اهیفالتل ةبسانملا قرطلا داجیٕاو
 .يوحنلا طبضلاب اهطابتراو
 )ةرسكلاو ،ةحتفلاو ،ةمضلا( راصقلا تاكرحلا عضو يأ يفرصلا طبضلا يف لثمتتو ،تاكرحلاب ةقلعتملا تابوعصلا -2
 راصقلا تئاوصلا مادختساو ،لمجلا عقاوم ریغتب تاملكلا رخاوأ ریغت يف لثمتملا يوحنلا طبضلاو ،فورحلا ىلع
 .)ةرسكلاو ،ةحتفلاو ،ةمضلا(
 .ماجعإلاب ىمسی ام وأ ،فورحلا ىلع طقنلا عضوب ةقلعتملا تابوعصلا -3
 .تاملكلا ضعبل يداعلا ءالمإلا نع فیرشلا فحصملا مسر فالتخاو ،میقرتلا تامالع يف لثمتت ىرخأ تابوعص -4
 ةیسیردتلا ةقیرطلاو ،زیمتملا ملعملاو ،دیجلا باتكلاو رمتسملا بیردتلا نأ ىری ثحابلا نإف تابوعصلا تناك ًایأو
 اهلك ملعتلل ةبسانملا ةئیبلا ةئیهتو ،ملعتملا ىدل عفاودلاو ،لویملاب مامتهالاو ،ةساردلا ىلع ةنیعملا لئاسولاو ،ةبسانملا
 رثؤت دق تالكشملاو تابوعصلا كلت يف ةغلابملا نأ ينعی امم ،ملعتملا هجاوت دق يتلا تابقعلا لك لحب ةلیفك بلاطم
 .ىرخألا تاباتكلا نم اهریغ نع ةیبرعلا ةباتكلا زیمی ام مغر ،اهیف نیملعتملا مدقت قیعت دقو ،اهملعت ىلع ًابلس
 ءالمإلا میلعت فادهأ )ح(
 يف ءالمإلا سیردت فادهأ دیدحت ىلع رصتقی فادهألا يف زیكرتلا نإف ،ةیعماجلا ةلحرملا ىلع زكری ثحبلا نأ امب
 مل ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلك يف لوألا ىوتسملا تاررقم تادرفم فادهأ هلیلحت لالخ نم ثحابلا نأ الإ ،ةیعماجلا ةلحرملا
 :1996( دمحأ ىری ثیح ،اهسیردتل ةماعلا فادهألا انه دروأ دقف مث نمو ،ءالمإلا میلعت فادهأ ىلإ ریشی ام ىلع رثعی
 :ةیتآلا فادهألا قیقحتل ىعسی ءالمإلا میلعت نأ )266ص
 .يباتكلا ریبعتلا يف اهیلإ جاتحی يتلا تاملكلل حیحصلا مسرلا ةعرسو ،ةمیلسلا ةباتكلا لوصأ میلعت -1
 ،طخلا ةداجٕاو ،ةفاظنلاو ماظنلاب ةیانعلاو ،ةظحالملا ةوقو ،هابتنالا ةقد لثم ،نیملعتملا ىدل تاهاجتالا ضعب ةیمنت -2
 .میقرتلا تامالع لامعتسا نسحو
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 ،بدألا نونف نم اهتاعوضوم هیلع لمتشت امب مهتفاقثو ،مهتاربخو ،مهتامولعم ةیمنتو ،ةیوغللا نیملعتملا ةورث ةدایز -3
 .مولعلاو ،ةفاقثلاو
 .لیج ىلإ لیج نم ةیناسنإلا فراعملا لقن ةلوهسو يرشبلا ثارتلا ظفح -4
 میلعت لاح هیلإ لصو امل مهنم ًاكاردإ ةیوناثلا ةلحرملا يف ءالمإلا سیردت يف رارمتسالاب نییوبرتلا ضعب بلاط دقف مث نمو
 ،ةیوغللا تاراهملا نیب ةلدابتملا ةقالعلا ىلع ةدمتعملا ةیوغللا ةربخلا ةرود ةیمهأل مهنم ًاكاردٕاو ،هیف ةبلطلا ىوتسمو ،ءالمإلا
 هلوق عیطتسی امو ،هنع ثدحتلا هنكمی هیف ریكفتلا ملعتملا عیطتسی امف ،ةقحاللا داوملل ساسأك ةقباسلا تاربخلا مادختساو
 ًایوق ًارفاح لكشت اهنأ امك ،ةغللا تاراهم نیب نزاوتلا قیقحت ىلإ يدؤی امم ،هتءارق هنكمی هتباتك عیطتسی امو ،هتباتك هنكمی
 :يلی ام قیقحت ةیوناثلا ةلحرملل ءالمإلا ةدوع نم دصقلا نأ )77ص :1999(رصع ىریو ،ملعتلا وحن ًالیمو
 .يوغللا مُّلعتلا تقو ةلاطإ -أ
 .اهتباتك دارملا ةیئالمإلا عطقلل يفاقثلا ىوتحملا لیلحت -ب
 .يفرصلا اهبیكرتو ،ةعطقلا وحن ىمسی امل میلسلا يوغللا ىوتحملا لیلحت  -ج
 .ةعطقلل ةیفرعملا ةینبلا لیلحت -د
 ."ةالمملا ةعطقلا يف ةنمضتملا تازاجملاو قئاقحلا لیلحت -ه
 .ةلماكتملا ةدحولا يف ةلثمتملا ةغللا ةعیبط كردأ اذإ يمازلإ ررقم دوجو نود كلذ قیقحت عیطتسی نكمتملا دیجلا ملعملاف
 ءاطخألا تدتما ثیح ،اهل ةقباسلا ةیمیلعتلا لحارملا نع ًاریثك فلتخی ال دق رمألاف ةیعماجلا ةلحرملا ىوتسم ىلعو
 ىدل ًایئاجه أطخ رشع ةثالث عویش نم )87ص :1997(ضوع ةسارد هیلإ تلصوت ام كلذ نمو ،ةبلطلا ىدل ةیئالمإلا
 ،فورحلا طقن ءافیتسا مدع ،ةئجهتلا فعضل ةجیتن فرح نم الدب فرح ةباتك( :اهنم ىرقلا مأو اطنط يتعماج بالط
 ،ةریصقلاو ةلیوطلا تاكرحلا يف أطخلا ،ةملكلا قطنل ًاعبت فورحلا ضعب تاوصأ يف هباشتت يتلا تاملكلا ةباتك يف أطخلا
 فذح ،نافرح هنأ ىلع ددشملا فرحلا ةباتك ،اهقطن بسح ةظفللا ةباتك ،ءادألا يف ةبراقتملاو ةلباقتملا فورحلا نیب طلخلا
 عضاوم يف اهضعبب فورحلا لصو مدع ،تاجهللا فالتخا نع ئشانلا ةباتكلا يف أطخلا ،تاملكلا نم فورحلا ضعب
 يف أطخلا ،ةباتكلا يف ةهباشتملا فورحلا نیب زییمتلا مدع ،ةحیرص ةحیحص ةروصب فرحلا ةباتك يف أطخلا ،لصولا
 دنع ةقدلا مدعو ،يمیداكألا فعضلا ىلإ كلذ بابسأ ةساردلا تعجرأ دقو .)ةلمجلا يف ةكباشتمو ةدرفنم فورحلا ةباتك
 تلصوت ام كلذ معدُیو. ةوجرملا ةروصلاب ةیباتكلا تابیردتلا ةلقو ،يباتكلا فقوملاب ةناهتسالاو ،اهیف ينأتلا مدعو ،ةباتكلا
 تلمش ًایئالمإ ًاثحبم رشع دحأ يف اوأطخأ دق ةیبرعلا ةغللا ةیلك بالط نأ نم )309ص :2000( يشرقلا ةسارد هیلإ
 ،ةملكلا رخآ يف ةزمهلا ،ةملكلا رخآ يف ءاهلا ،ةملكلا طسو ةزمهلا ،فورحلا لادبإ ةطوبرملا ءاتلاو ،عطقلاو لصولا ةزمه(
 ةساردلا تصوأ دقو ،)دملا فورح ،ًافورح راصقلا تاكرحلا ةباتك ،بصنلاب نیونتلا ،ةملكلا نم فورحلا ضعب فذح
 يف رظنلا ةداعٕاو ،ةیعماجلا ةلحرملا ىوتسم ىلع يئالمإلا فعضلا ةجلاعمل ةفداهلا ثوحبلا ءارجإ :اهنم ،ةمهم تایصوتب
 ءاطخألاب جعت يتلا ةیئاهنلاو ةیفصنلا ةبلطلا تارابتخا حیحصت دنع هسفنب كلذ ىلع ثحابلا فقو امك .يعماجلا میلعتلا
  .ةحدافلا ةیئالمإلا
 تاساردلا نأ الإ ةیدادعإلاو ةیئادتبالا نیتلحرملا ىلع ءالمإلا میلعت رصق نم مغرلا ىلع هنأ انه هیلإ ةراشإلا ردجت اممو
 تاراهملا ةیمنتو ،يئالمإلا مسرلا تاراهم زیزعتل تاعماجلا يف هسیردت ىلع لمعی جهنم دوجو ةرورضب تدان ةقباسلا
 يف ةیبرعلا ةغللا میلعت ىلع نیمئاقلا )49ص :1997( ضوع ةسارد هب تصوأ ام كلذ ززعی اممو ةبلطلا ىدل ةیئالمإلا
 دیوزت بجی هنأ هب ملسملا نمو ،كلذل دوصقم دهج هیجوتو ،ءاطخألا ةجلاعمب مامتهالا ةرورضب يعماجلاو ،ماعلا میلعتلا
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 يتلا ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت ةلواحم ىلإ يلاحلا ثحبلا اعد ام اذهو ،ةیئالمإلا ءاطخألا يفالت ىلع لمعی جمانربب ةبلطلا
 .ةبلطلا نیب ترشتنا يتلا ةیئالمإلا ءاطخألا ةجلاعم يف لیلقلاب ولو مهست اهلع اهیلإ ةبلطلا ةجاح تبثت
 ءالمإلا تاراهم )ط(
 نم ظحول امل كلذكو ،ةیبرعلا ةغللا داوم نیب ةریبك ةیمهأ نم هلثمت امل ًارظن نیثحابلا مامتهاب ءالمإلا تاراهم میلعت يظح
 متتل دیج لكشب اهزاربٕاو ،ةیئالمإلا تاراهملا دیدحتل ةیوبرتلا تاساردلا تهجتا دقف اذل ،يئالمإلا نیملعتملا ءادأ يف روصق
 نم ًاددع )194ص :1974( رواجم ددح ثیح ،ةرمتسم ةروصب اهیلع مهبیردت متیو ،اهیف نیملعتملا ءاطخأ ةجلاعم
  :يلی ام اهنم ،ةیئالمإلا تاراهملا
 ،ةحوتفملا ءاتلاو ،ةنیللا فلألاو ،ةزمهلاك ،ةیبرعلا ةباتكلا ةعیبطب ةقلعتملا ةباتكلا تالكشم ىلع ةرطیسلا -1
 ....ةطوبرملاو
 .ةحیحص لمج ةباتك يف ةقدلا -2
 .فورحلاو تاملكلا مسر يف ةقدلا -3
 .بیترتلاو طخلا يف قسانتلا -4
 .ةمیقتسم شماوه كرتو ةباتكلا میظنت -5
 .أطخ نود ةلاسر ةباتك -6
 .أطخ نود عوضوم ةباتك -7
 ثحابملا وأ ،تاعوضوملا ركذب يفتكت تاراهملا دیدحت ىلإ ىعست امنیح تاساردلا بلغأ نأ ىلإ ثحابلا صلخی اریخأو
 يتلا ةیئالمإلا ءاطخألا ةجلاعم يف اهنم ةدافإلا نكمی ىتح ؛ةیسارد ةلحرم لك يف ةراهملل قیقد دیدحت نود ةیئالمإلا
 .ةیبرعلا ةغللا رمأب نیمتهملا نم ریثك ىدل ًایوبرت ًاسجاه لثمت تحبصأ
 ثحبلا تاءارجإ :اعسات
 ثحبلا عمتجم -1
 ماعلا يف اهب نیقحتلملا ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب ةیبرعلا ةغللا مسق لوألا ىوتسملا ةبلط نم يلاحلا ثحبلا عمتجم نوكت
 .هتاذ ماعلا نم يناثلا يساردلا لصفلا يف ًایسارد نیمظتنملاو 2015/2016 يساردلا
 ثحبلا ةنیع -2
 ىلإ يواستلاب ةیئاوشع ةقیرطب مهمیسقت مت ةبلاطو ًابلاط )68( نم نوكملاو هسفن ثحبلا عمتجمب ثحبلا ةنیع تلثمت
   .ةطباضو ةیبیرجت نیتعومجم
 ثحبلا تاودأ -3
 :يلی امیف تلثمت ةیثحبلا داوملاو تاودألا نم ًاددع ثحابلا ممص ثحبلا فادهأ قیقحتل
 ةیمیلعتلا تاعمجملا -أ
 ةغللا مسقب لوألا ىوتسملا ةبلط ىدل ةیمنت ىلإ جاتحت يتلا ،ةیئالمإلا تاراهملا ةلماش ةیمیلعت تاعمجم ةثالث ءانب مت
 .نیمكحملا ءارآ نم %80 اهرادقم ةیلاع دییأت ةبسنب تیظح يتلاو ،ةیبرعلا
 
 روعألا دمحم دمحم يیحی رَیْمِح                                                ةیمیلعتلا تاعمجملا مادختساب ةیوغللا تاراهملا ةیمنت
 
 41 
  ةیئالمإلا تاراهملل يلیصحتلا رابتخالا  -ب
 نم لوألا عمجملا نمضت ثیح ددعتملا رایتخالا عون نم الاؤس )66( ةنوكم ةیئالمإلا تاراهملل يلیصحت رابتخا دادعإ مت
 | .ًالاؤس )25( ثلاثلا عمجملاو ،ًالاؤس )17( نم يناثلا عمجملاو ،ًالاؤس )24(
 مادختساب تابثلاو ،زییمتلاو ،ةبوعصلا لماعم باسح ضرغل ةبلاطو ابلاط )32( اهماوق ةیعالطتسا ةنیع ىلع هقیبطت متو
 .)0.89( خابنوركافلا ةلداعم مادختساب هتابث لماعم غلب ثیح
 يف ةبرجتلا ءدب لبق ثحبلا تاودأل يلبقلا قیبطتلا لالخ نم ةطباضلاو ةیبیرجتلا نیتعومجملا ؤفاكت مت :ثحبلا ةنیع ؤفاكت
 ةیوغللا تاراهملا ىوتحمل يساردلا لیصحتلا ىوتسم ةفرعمل ةطباضلاو ةیبیرجتلا نیتعومجملا ىلع لوألا يساردلا لصفلا
 .)1( لودجلا كلذ نیبی امك
 ةیبیرجتلا نیتعومجملا تاطسوتم ةنراقمل)t(ةمیقو ،ةیرایعملا تافارحنالاو ةیباسحلا تاطسوتملا )1( مقر لودج
 يلبقلا يلیصحتلا رابتخالا يف ةطباضلاو
 











يلبق  34 16.47 5.26 
ةلاد ریغ 0.386 66 0.879  
 ةطباضلا
يلبق  34 18.06 5.27 
 ؤفاكت نیبی اذهو ،ةطباضلاو ةیبیرجتلا نیتعومجملا نیب ةیئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال هنأ لودجلا تانایب نم حضتی
 .نیتعومجملا
  اھریسفتو اھتشقانمو جئاتنلا ضرع :ارشاع
 ةبلط ىدل ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف ةیمیلعت تاعمجم مادختسا رثأ ام "ىلع صنی يذلاو ثحبلا لاؤس نع ةباجإلل
 ىلع صنت يتلاو ،هل ةبحاصملا ةیضرفلا نم ققحتلا مت ؟"ةینمیلا ةیروهمجلا يف ةجح ةعماج ةیبرتلا ةیلكب لوألا ىوتسملا
 :هنأ
 ".ةیئالمإلا تاراهملا ومن يف ةیدیلقتلا ةقیرطلا عم ةنراقم ةیمیلعتلا تاعمجملا ةطساوب سیردتلا مهسی نأ عقوتملا نم"
 ،ةطباضلاو ةیبیرجتلا نیتعومجملل )t(ةمیقو يرایعملا فارحنالاو ،يباسحلا طسوتملا باسح مت ةیضرفلا ةحص نم ققحتللو
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 ةیوغللا تاراهملا قیبطت ىوتسمل ةطباضلاو ةیبیرجتلا نیتعومجملل )t(ةمیقو يرایعملا فارحنالاو يباسحلا طسوتملا باسح
 كلذ حضوی )2( مقر لودجلاو لكك








ةلالدلا ةجیتنلا   
 تاراھملا
ةیئالمإلا  1 
يدعب ةیبیرجتلا  34 60.41 2.32 
ةلاد 0.000 66 29.097  
يدعب ةطباضلا  34 21.59 4.99 
 حلاصل ةطباضلاو ،ةیبیرجتلا نیتعوجملا ةبلط تاجرد يطسوتم نیب ًایئاصحإ لاد قرف دجوی هنأ قباسلا لودجلا نم حضتی
 ةیونعم ىوتسم دنع ةیئالمإلا تاراهملا رابتخا يف ةیمیلعتلا تاعمجملا ةیجیتارتسإ قفو تسرد يتلا ةیبیرجتلا ةعومجملا
)0،05(.  
  جئاتنلا ریسفت -1
 تاراهملل يدعبلا لیصحتلا يف )0.05(ةلالد ىوتسم دنع ةیئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو ثحبلا جئاتن ترهظأ -
 ًاومن تمن دق ةفدهتسملا ةیئالمإلا تاراهملا نأ ىلإ ةجیتنلا هذه ریشتو ،ةیبیرجتلا ةعومجملا ةبلط حلاصل ةیئالمإلا
 مادختساب رثأت دق ةیئالمإلا تاراهملا يف يدعبلا لیصحتلا نأ دكؤی اذهو ،ةیبیرجتلا ةعومجملا ةبلط ىدل ًاظوحلم
 نم ةیمیلعتلا تاعمجملا هب زیمتت امل ًارظن ،ةیئالمإلا تاراهملا ةیمنت يف اهرثأ ىلإ ىزعی كلذو ،ةیمیلعتلا تاعمجملا
 عجارمو ،ةدع تابیردتو ،تاطاشن نم هیلع تلمتشا امبو ،هسفنب ملعتلل بلاطلل ةیرحلا ةحاتإ :اهنم ةدع تازیمم
 دمحم ةسارد هیلإ تراشأ ام عم ًاضیأ قفتیو يرظنلا هراطإ يف ثحبلا هیلإ راشأ ام عم قفتی اذهو ،ةدعاسم
 ةیلاعف تدكأ يتلا )2003( ةنانكو ،Beard. Slocum (2001( مكولسو دیربو ،)1998( بیطخلاو ،)1998(
 .ماعلا میلعتلا ةبلط ىدل يساردلا لیصحتلا يف ةیمیلعتلا تاعمجملا
 ةفیلخلا دكأ ثیح ،ةیئالمإلا تاراهملا باستكاب قلعتی امیف يرظنلا هراطإ يف ثحبلا هدكأ ام ةجیتنلا هذه معدیو -
 تاقالعلا كاردٕاو مهفلاو ،راركتلاو ةسرامملا بلطتی ةیئالمإلا تاراهملا باستكا ىلإ )2004( يماطقو ،)2003(
 .زیزعتلاو عیجشتلاو ،ةنسحلا ةودقلاو هیجوتلاو ،جئاتنلاو
 قوفت لالخ نم جذومنلا اذه ةزیمو ،ةیلاعف تتبثأ يتلا تاساردلاو ثوحبلا عم ةقفاوتم هجئاتن تءاج ثحبلا اذه -
 نكمیو ،ةدح ىلع عمجم لك دنعو ،ةماع ةیئالمإلا مهتاراهم ةیمنت يف ةطباضلا ةعومجملا ىلع ةیبیرجتلا ةعومجملا
 ملعتلا أدبم ىلع دمتعتو ،ةدیدج ةیجیتارتسإ هرابتعاب سیردتلا يف جذومنلا اذه صئاصخ ىلإ ًاضیأ كلذ دوعی هنأ
 .يتاذلا
 عم ،ةیئالمإلا اهتاراهمو ةیبرعلا ةغللا سیردت يف ةدیدج تایجیتارتسا ينبت ةرورض ىلإ )2015( يواشعلا هیلإ اعد ام اذهو
 .ةیمیلعتلا تاعمجملا هیلع زكرت ام اذهو ،سیردتلا قرط عیونتو ،تابیردتلاو تاقیبطتلا ىلع زیكرتلا
 تایصوتلا -2
 .بیردتلاو تقولا نم يفاكلا ردقلا اهؤاطعٕاو ىلوألا ةیساسألا لحارملا يف ءالمإلا ةدامب مامتهالا -
 ةیشماه اهدع مدعو ،ةءارقلا وأ صوصنلاك اهعورف نم عرف يأك ةیبرعلا ةغللا ةدام يف ءالمإلا تارابتخاب مامتهالا -
  .تاجردلا لقأ هل ةحفصلا رخآ يف لاؤس میدقتب
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 ةهجاومل ،مهتاردق عم ًاقفاوتو ةبلطلا تاجاحل ةیبلت ةیمیلعتلا تاعمجملا اهتمدقم يفو ،يتاذلا ملعتلا بیلاسأ مادختسا -
 ىلع هنیعت يتلا تاراهملا نم ًاددع بلاطلا كالتما يعدتسی يذلاو ،يفرعملا راجفنالا يف ةلثمتملا رصعلا تایدحت
 .دیجلا يوغللا لصاوتلا
 .سیردتلا يف ةثیدحلا تاهاجتالاب ذخأت ثیحب ،اهضرعو تاررقملا میدقت يف ةمدختسملا سیردتلا قرط يف عیونتلا -
 بیلاسأو ،ةثیدحلا سیردتلا تایجیتارتسا ىلع زكرت ةعماجلا يف ةیلكلا ةذتاسأ اهنم دیفتسی ةیبیردت تارود دقع -
   .میوقتلا بیلاسأ كلذكو ،لاعفلاو يعادبإلا سیردتلا
 
 ةیبرعلا ةغللاب  عجارملا
 .برغملا ،طابرلا ،)32( دلجملا ،فراعملا ةبتكم ،يواتفلا عومجم .)1981( .دمحأ ،ةیمیت نبا .1
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 نFيقوفتملا ةبلطلا ى?ع جزامتملا ميلعتلا ةيجيتا+*سا ةيلعاف
 تا+Fغتملا ضعبب اJKقالعو
 ةرصايع فيان دمحم روتكدلا




 نم ةنيع ىدل ،تاذلا موهفمو يfادبالا +Fكفتلا ى?ع جزامتملا ميلعتلا ةيجيتا+*سا ةيلعاف رابتخا ىbا ةساردلا هذه تعس
ابلاط )56( اهماوق ،Fsمتلل يناثلا ةللادبع كلملا سرادم يm نFقوفتملا ةبلطلا
ً
 .ةيبيرجتو ةطباض نFتعومجم ىbا مهميسقت مت 
 ةداعإ تمت ثيح ؛رشاعلا فصلل ةيبرعلا ةغللا باتك نم ةيسارد تادحو ثالث رايتخا مت ،فدهلا اذه قيقحت لجأ نمو
 يfادبإلا +Fكفتلا رابتخا قيبطت مت امك ،جزامتملا ميلعتلا ةيجيتا+*ساو مجسني امب تادحولا هذهل ميلعتلا ىوتحملا ةغايص
 يm ) تابثلا ،قدصلا( ةي+*موكيسلا امهصئاصخ نم دكأتلاو امهميكحت دعب ةيبيرجتلا ةعومجملا ى?ع تاذلا موهفم رابتخاو
ايعوبسا صصح )4( عقاوب  2012/ 4/4—18/2 نFب ة+*فلا
ً
 تسرد لا ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت جئاتنلا ترهظأو .
 تصوأ جئاتنلا كلت ءوض يmو .يfادبإلا +Fكفتلاو تاذلا موهفم يm  ةطباضلا ةعومجملاب ةنراقم ،جزامتملا ميلعتلا ةيجيتا+*ساب
 نFملعملل ةيبيردتلا شرولا دقع ةرورضو ،جزامتملا ميلعتلاب ةدعملا سوردلا ضعبل نFملعملا ةلدأ نFمضت ةيمهأب ةساردلا
 .ةيفصلا ةفرغلا لخاد ةيجيتا+*سالا هذه ذيفنت ةيفيك ى?ع مKيردتل
 
 نFقوفتملا ،تاذلا ،عادبالا ،جزامتملا :ةيحاتفملا تاملكلا
 
Overview 
In light of the emphasis of many international organizations and community 
institutions on the role of education in achieving sustainable development, and to 
regard it as a cornerstone of developmental work—notably the regional strategy of 
the United Nations Economic Commission for North America and Europe, aimed at 
activating the role of education for sustainable development, which includes a set of 
procedures and rules that have been enacted in the form of a binding law for 
signatory States (UNESCO, 2005). In view of the importance of the application of 
governance as one of the modern systems that moved from the economic sector and 
companies and entered educational institutions, demonstrating an effective role in 
improving education and a positive reflection of its output through important and 
effective principles, this paper presents a comprehensive vision of the governance of 
higher education and its impact on achieving sustainable development in the Arab 
world. The analytical descriptive approach was based on the review of theoretical 
literature and research studies related to the subject of the paper in the hope that it 
will contribute to the awareness of education officials in the Arab world to initiate 
the implementation of the principles of governance in the education sector through 
its important role in achieving sustainable development. 
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  ةمدقملا
 ةينقتلا ةروثلا ثيح ؛رصعلا ةمس مويلا ھشيعن يذلا انملاع يm ةايحلا ي¡انم فلتخم يm ظوحلملاو عيرسلا مدقتلا +تعي
 ىbا هرودب  ىدأ يذلا رمألا  وهو ،عقاولا ضرأ ى?ع ةسوملم تا+Fغت تثدحأ يذلاو اهعاونا ةفاكب بيساوحلل راشتنالا عساولا لامعتسالاو
 اهعم ®­¬امتت بيلاسأ نع ثحبلا يm لئاسولا هذهل قوبسملا +Fغ لامعتسالاو +Fغتلاو روطتلاو مدقتلا اذه يكاحت بيلاسأ نع ثحبلا
اقرط اوكلسي ةيوب+*لا  جهانملا ى?ع نFمئاقلا لعج امم  .ميلعتلا لاجم يm ةصاخو
ً
  . تاروطتلا هذه راسم ي²اظت ةديدج ةيسيردت بيلاسأو 
 مدقت ى?ع كلذ يm ةدمتعم ةتوافتم بسنبو ملعتلا تاينقتو ميلعتلا ايجولونكت مدختسا ىbإ تاساردلاو ثوحبلا ضعب +Fشتو
  .)Body, 1991 ؛Seattler, 1978( ناسنالا
 يm تاعمتجملا ةيلا ىµست ام ®مسأ نم ،اK´م ةدافتسالاو  مK´م نFعدبملا اصوصخو ذيمالتلا صئاصخ ريوطتو نFسحت  دعيو
 . اهفادهأ قيقحت
 اK·وك ةيعادبالا جما+لا ضعب ى?ع مKيردت لالخ نم ،اK´م ةيعادبالا اصوصخو ةبلطلا تاراهم ريوطت ةيناكما ىbا ةراشا كانهو
 اقورف كانه نا ىbا  )Houser, 1989(رسوه ةسارد جئاتن تناكف ، كلذل ةبصخلا ةئيبلا اندجوا اذا اK¸منيو درفلا اهملعتي نا نكمي ةراهم
ايئاصحا ةلاد
ً
 تالكشملا لح تاراهمو يfامجلا مييقتلاو +Fكفتلا تاراهم ى?ع ھتابيردت يm ةيعادبالا جما+لل تضرعت لا تاعومجملل 
 +Fكفتلا تاراهم يm ةينفلا ةطشنألل رثأ دوجو ىbا )2001( ةليحلا ةسارد تراشأ امك ، ةرشع يداحلاورشاعلا نFلصفلا يm  نFقوفتملل
 تاراهملا  ريوطت يm ةبسوحملا جما+لا  رود ىbإ )Brana, 1991( ةسارد  تراشأو . دبرا  ةنيدم يm  ةيساسألا ةلحرملا تابلاطل يfادبإلا
 .جما+لا هذه ى?ع نFبردتملا ةبلطلل ةيعادبالا
 ةعونتم ةبسوحم ةيبيردت ةطشنأ ىbا نFقوفتملا دارفالا ضرعت ىدل تاذلا موهفم نFسحت ةيناكما ىbا ىرخا تاسارد +Fشتو
 ةيليثمتلا تاطاشنلا يm بسوحملا «يردتلا جمان+لل اوضرعت نيذلا ةبلطلا رهظأ ثيح )1996 ،«تعلا( ةسارد يm رمألا وه امك تا+خلا
 تاكولسلاو تاذلا موهفم يm ةيبيردتلا جما+لا رثأل ةحضاو ةلالد دوجو ىbا )Bebensi, 1980( ةارجا يذلا ثحبلا راشأ و  ، ا+Fبك اقوفت
 رسفي اذهو ،تاذلا ديكوت يm يfامج «يردت جمان+ل مهضرعت دعب مK½اوذل ةبلطلا ديكأت )Kneuss, 1977( ةسارد تلصوتو ،ةيسردملا
 بيلاسأب ةبلطلا ملعتب حمست لا دودحلاب ميلعتلا +Fس ةرورض دكؤت ةثدحتسم تا+خ ىbا ةبلطلا ضرعت يm ةديدج قرط داجيا ةيمهأ
 .)1995 ،يÀبصو ،يماطق(  مK½اردقو ةبلطلا لوقعل ة+Fثملا جما+لا هذه لالخ نم مK´م نFعدبملاو نFقوفتملا ةبلطلا تاجايتحا يfارت
  ةساردلا ةلكشم
 اK´م يناعي لا لكاشملا +Âكأ نأ  ةصاخلاو ةيموكحلا سرادملا ضعبل  ايناديم افرشمو اسردم ھلمع لالخ نم ثحابلا سمل دقل
اصوصخو ةبلطلا
ً
 سوردلا  نFقلتب نFملعملا مامتهاو عادبالل ة+Fثملا ةطشنألا  ةلقل ةجيتن ،ةسردملاب  ةقلعتملا تالكشملا ،مK´م نFقوفتملا 
 ةيفصلا ةيسيردتلا تاسرامملا ى?ع دامتعالا ةجيتن لسكلاو ، ةيفصاللا ةطشنالا ةلقو  ، ةيسيردتلا ةئييبلا نم رجضلاو للملاو  ةيفصلا
 )2010، ةرصايعلا(  مK´م نFقوفتملاب ثا+*كالا نود نFيداعلا ةبلطلا فدJKست لاو ةيديلقتلا
امهم ادفار دعيو ، ةيدايتعالا  ةيديلقتلا ةيميلعتلا بيلاسالا لمكيل جزامتملا ميلعتلا ءاجف
ً
 ةقيرطلاب مهسيردت يm نFملعملل 
 انوع نوكي ميلعتلا نم ديدجلا عونلا اذه عم سيردتلا يm ةيكيسالكلا ةقيرطلا نFب جمدلا بولسابو .ةرضاحملا بولسا ى?ع ةدمتعملا
 ةفرغلا لخاد ادوجوم ملعملا ى?ع انيقبأ دق نوكن اذÄKو ،مأسلا ى?ع ثعبي نا ةناش نم ام لك نم جورخلل ملعملاو بلاطلل امعادو
 ةيمهأ ززعي بولسا مادختسا عم ، اK´م ولخت ةيسيردتلا جهانملا داكت لا تالاعفنالاو تاهاجتالاو ميقلا نيوكت يm هرود ةيمهال ةيفصلا
 «يردت جمانرب رثأ نع فشكلل ةساردلا هذه تءاج انه نمو .)Æ­®، 2005وم وبأ( ةبلطلا ميلعت يm ايجولونكتلاو بيساوحلا مادختسا
  .Fsمتلا يناثلا هللا دبع كلملا سرادم يm نFقوفتملا ةبلطلا ىدل تاذلا موهفمو يfادبإلا +Fكفتلا ةيمنت يm جمدملا ملعتلا ىbإ دنتسم
 ةساردلا ةلئسأ
  :ةيتآلا ةساردلا ةلئسأ نع ةباجإلا ىbإ ةيلاحلا ةساردلا ىµست
ايئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له  .1   ةيمنت يm ةطباضلا و ةيبيرجتلا نFتعومجملا ءادا نFب ) =0.05(  ةلالدلا ىوتسم دنع ً
 ؟ جزامتملا ميلعتلا ىbادنتسملا بيردتلا جمان+لل ىزعت يfادبالا +Fكفتلا  تاراهم
ايئاصحإ ةلالد ًتاذ قورف  كانه له .2   نFسحت يm ةيبيرجتلاو  ةطباضلا نFتعومجملا ءادا نFب ) =0.05(  ةلالدلا ىوتسم دنعً
 ؟ جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لل ىزعت  تاذلا موهفم
 ةساردلا فادها
 .جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لا  رثأ ةفرعم -
  .نFبوهوملا ةبلطلا ىدل تاذلا موهفم سايقل ةادأ ءانب -
a
a
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 نFعدبملا ىدل  تاذلا موهفم  ريوطت و يfادبالا +Fكفتلا ةيمنت يm جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لا  رثأ ةفرعم -
mمتلل سرادم يFs .  
 ةساردلا ةيمهأ
  ةيرظنلا ةيمهألا -
  تاذلا موهفم داعبالو يfادبالا +Fكفتلا تاراهمل  ھتيمنتو جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لا   ةفرعم ةساردلا تلواح
 ةدايز و ، لاجملا اذه يm نوثحابلا اK´م ديفتسي تاساردو  يرظن راطإ +Fفوتو ، Fsمتلا سرادم يm نFيداعلا +Fغ ةبلطلا نم ةنيع ىدل
   ميهافملا هذه ترسف لا تايرظنلاو ، تاذلاو  بعشتملاا +Fكفتلاو  طلتخملا ميلعتلاو  قوفتلاو عادبالا ميهافم لوح فراعملاو تامولعملا
  ةيلمعلا ةيمهالا -
 نم جما+لا هذه لثم ريوطت نكمي امك ، ميلعتلاو ملعتلل يm ھنم ةدافتسالاو ةساردلا هذه يm لومعملا جمان+لا ى?ع عالطالا ةلواحم
 ىدل ةيدرفلا قورفلا يfاري امب ؛ةبلطلا تائف نم ةئف لكل ةيصصخت +Âكا ةيبيردت جمارب لمعو ميلعتلاو ةيب+*لا ةرازو يm نFلوؤسملا لبق
 . ةتاردق ةب حمست يذلا دحلاب ملعتلاب ةل حمسي ناب ملعتم لكل قح وهو .مK´يب صرفلا ؤفاكت أدبم ققحيو ،ةبلطلا
 ةساردلا تاحلطصمل ةيئارجإلاو ةيميهافملا تافيرعتلا
  مهومن بناوج فلتخمب مK½اردق ةيمنت فدÄK تاعامجلاو دارفالا اهل ضرعتي براجتلاو ةطشنالا نم جمدم طيلخ  جمان+لا -
 )1996 ،«تعلا(
 تممص نجهملا وا طيلخلا وا جمدملا ملعتلا  ى?ع ةمئاقلا تا+خلاو تابيردتلاو سوردلا نم ةعومجم :)ايئارجإ( «يردتلا جمان+لا -
اصيصخ
ً
 .نFملعتملا تاذ نFسحتلو ، ةلاصالاو ةنورملاو ةقالطلا تاراهم ةيمنتل 
 . ),Alexander 2006( ردنسكلا  يدايتعالا ميلعتلا عم بسوحملا ميلعتلا جامدا وه :جزامتملا ملعتلا -
 +Fغ ةقيرطب ةديدج تا+خو فراعم ىbا لوصولا ىbا فدÍK ةبعصلاو ةدقعملا ةيلقعلا تاطاشنلا نم ةلسلسوه :يfادبإلا +Fكفتلا -
اقبسم ةفولأم
ً
 يm مدختسملا  سناروت سايقم ى?ع بلاطلا اK¸لع لصحتي لا  ةمالعلاا ھنأب ايئارجإ فرعيو .)2008 ،ناورج( 
  .ةساردلا هذه
 لا  ةمالعلاب ايئارجإ فرعيو ،)Rogers,1976(  نيرخالا ناهذأ يm ةسفن وه اهاري امك ةسفن نع درفلا ةروص :تاذلا موهفم -
 . ةساردلا هذه يm تاذلا موهفم سايقم ى?ع  رشاعلا فصلا بلاط  اهعمجي
 اK½اددحمو ةساردلا دودح
  دبرا يFs mمتلل يناثلا ةللا دبع كلملا سرادم :  يناكملا دحلا -
 . 2012 ماعلا نم يناثلا ­Æاردلا لصفلا : ينامزلا دحلا -
 .)روكذ( رشاعلا فصلا : يرشبلا دحلا -
 ةساردلا تاددحم
 . ةساردلا تاودا ى?ع ةباجالا يm ةبلطلا ةيدجو ، ةساردلا تاودال ةي+*موكيسلا صئاصخلا:تاودألا -
 . ةساردلا جئاتن ميمعت ةيناكما -
 يرظنلا راطالا
  جزامتملا ميلعتلا
اعويش +Âكألا ةرشابملا  ةرضاحملا ى?ع دمتعملا سيردتلا  بولسأ +تعي
ً
 يm ى?ثمو ى?ضف ةقيرط اهرابتعا اننكمي الو امادختساو 
 حبصاف روطتي ال يراهملا بناجلا نكلو ­Îيردتلا بولسالا اذÄK ةبلطلا ىدل ةيلقعلا تاردقلا ومنت دقف ،مK½اردق ةيمنتو ةبلطلا ماهفا
 ةيوب+*لا ميلعتلا تاينقت نFب لماكتلا مادختساب ةيميلعتلا فادهالا نFب لخادتلاو لماكتلا ققحت  ةديدج قئارط نع ثحبلا ايرورض
انوكم اهفصوب ةيسيردتلا  بيلاسالاو  ةيرصعلا
ً
 .)2002 ،رهاط( ­Æاردلا جاK´ملا  تانوكم نم 
 نFجهلا ملعتلاو ،"Blended Learning" :جزامتملا ملعتلا ­Îيردتلا بولسالا اذه ىbا ةراشالل تاحلطصملا نم +Fثكلا مدختست
"Hybrid Learning"، طلتخملا ملعتلاو "Mixed Learning" )Orey, 2002(، رصانعلا عونتل كلذو ،ةعونتم ءامسأ حلطصملا اذه ذخأيو 
 تانوكم طلخ متي ام رادقمبف .رداصملاو ،ملعتلا تاجاتنو ،ذيمالتلاو ،قايسلاو ،ة+خلاك ةلالخ نم ميلعتلا ثادحا يm مهست دق لا




 . نFملعتملل ةيميلعت تاجرخم ققحيو 
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 لومعملا ميلعتلا ةيعقاوو ةيديلقت نع ءانغتسالا نود ميلعتلا يm ةينقتلا  ايجولونكتلا  لامعتسا  جزامتملا ميلعتلا ةقيرطب دصقي
ÄKا mإ روضحلاو ، انسرادم يbاردلا لصفلا ىÆ­ ةثيدحلا لصاوتلا قرط مادختساو ،ةيساردلا لوصفلا لخاد رشابملا اهلعافتب ةجتنم ي²و 
 ملعتملا ىbا تا+خلاو فراعملا لقن ةيلمع مظنت لا ةيجهنملاب ميلعتلا اذه فصو نكميو .ةيتوبكنعلا ةكبشلا طباورو رتويبمكلاك
 ءادأ ىوتسم سايقو ،ةفلكتلاو دهجلاو تقولا +Fفوتب ميلعتلا نم عونلا اذه Fsمتيو . ةفلتخملا ينو+*كلالا ميلعتلا طئاسو مادختساب
 .)2007 ،ي?موش(  ةقوشم ةيميلعت ةئيب +Fفوتو ةبلطلل ماعلا ­Æاردلا ليصحتلا نFسحت  نع كيهان ،لاعف لكشب  اهمييقتو ةبلطلا
 ميلعت ىbا لوصولا فدÄK ةيداعلا بيلاسالا عم ةينو+*كلالا  ةيميلعتلا بيلاسالل طخ ةنأب ),Alexander 2006(ردنسكلا ةفرعيو
 . ةيلاع ةدوج يذ
 .ةيميلعت تاجاتن قيقحتل فراعملاو تامولعملا لقنو ةقباطمل  جمانرب ھنأب ),Bark 2004( كراب ھفرعت و
 مادختساب ينو+*كلالا ميلعتلا طامنا ىbا ةفاضا ،ينو+*كلالا دي+لا ةمدخ ةقباسلا تافيرعتلا ىbا فيضتف )Julie,2001( امأ
 . ةفلتخملا بيساوحلا
  .ميلعتلا ايجولونكت فيظوت +ع اJKطشناو ةيفصلا ةرادالل ةيميلعتلا لئاسولا رايتخا ),Bersin 2003( نس+Fب ھفرعيو
 هدئاوفو جزامتملا ميلعتلا تار+م
 ةنكمم ة+*ف لوطأ  ةÄKاشم ىرخا فقاوم يm اهرثا لقنو اهليصحت ةلوهسو فراعملاو تامولعملاب باستكالاو ظافتحالا ةدم ةدايز
 يfامتجالا لصاوتلاو لعافتلا ةيلمع لهستو ،ميلعتلا يm فيلاكتلاو دهجلا نم ليلقتلاو .نFملعتملا ىدل  ­Æاردلا ليصحتلا ةيوس عفرو
 تا+خ نم دوجي ،زاجنالاو ءادالا ةعرس ديزي ھنأ امك .­Æردملا ماودلا ماظتناب ةبلطلا بيست مدع نامضو ي?حملا عمتجملا ى?ع حاتفنالاو
 )2012،ةرصايعلا( ،ميلعتلل ةطشنلا تائيبلا داجيال نFيهجومو نيرسيمو نFممصمك نFملعملا دعاسيو ،ملعتلا
 ملعتلا تايرظنو جزامتملا ميلعتلا
 ميلعتلا ةسنه يm تايرظنلا هذه ئدابم نFبو ھنيب ةجوازملاب ،ةيميلعتلاو ةيملعتلا تايرظنلا نم ددع ى?ع جزامتملا ميلعتلا موقي
  ،ةفولأم +Fغ ىرخا ىbا ،ةفولأملا ءاوجالا نم بلاطلا جرخي ،اطشنو الاعف املعت  ققحيو لفكي مظنم ءارجإ ىbا ،طيسب ملعت نم ھليوحتب
 . ملعتلا ثادحا يm نFكراشمو نFلعاف ونوكي نا نم نFملعتملا نFكمت يm مهاست
 لالخ نم ، ةباجتسالا لوصح يm تامييقتلاو تازيزعتلاو تا+Fثملا ى?ع اهديكأتب جزامتملا ميلعتلا ى?ع ةيكولسلا ةيرظنلا دكؤتف
 اصرف ةيبوساحلا ةيدرفلا ةطشنالا يm بلاطلل جزامتملا ملعتلا حيتي ثيحب ، بولطم وه ام ىbا لوصولا يm تالواحملا راركتب ميلعتلا ديكات
  ملعملا نم  رشابم لخدت نودو ­Æاردلا فصلا لخاد ةض+*عت لا تالكشملا لولحل ةيدرفلا تافاشتكالا ةلواحم لالخ نم حاجنلل
 ؛2009 ،ليعامسإ(رارمتساب  ةلمع نع ةعجار ةيذغت تايجم+ب دوزملا بوساحلا لالخ نم ةسفنب ةققح يذلا ةزاجنا نع يÓادلا ةاضرب
 اJKغايصو ةيئارجالا ةيكولسلا فادهأ ديدحت ب ةسردملا هذه بسح ةيفصلا ملعتلا فقاوم ميمصتف .)2005 ،ناخ ؛2007،دوبع
  ةسفن ملعتملل
 ةيسيئر ةماعد لكشت ةلخادتم رصانع ةدع ى?ع ةمئاق ملعت ةيلمع ھفصوب جزامتملا ميلعتلا ىbا رظنتف ةيفرعملا ةيرظنلا اما
اكردم حبصي ثيحب ؛+Âكا ملعتلاو ملعلا تايلمعل ةتجلاعم تناك املك رصانعلا هذه نم +Fبك ددع عم ملعتملا لعافت املكو .ملعتلا ثودحل
ً
 
 ميدقت ىbا ملعتلا فقاوم ميمصت بلطتي ةيرظنلا هذه بسحو ةيلعو ، رصانعلا   هذه نم اK¸لع لوصحلا مت لا تامولعملاو تاقالعلل
 نFملعتملا ةابتنا بذج يm اهرامثتساو اهميدقت يm رارمتسالاو ةيوقلا تا+Fثملا ميدقتو ،تا+خلا هذهل ةبسانملا ساوحلا +ع ملعتلا تا+خ
 .)2003 ،ةعرارقلا(  . ةلوح رودت لا ةلماكتملاو ةطبا+*ملا ثادحألل كاردإلا ةيلمع متتل
  تاذلا موهفمو يfادبالا +Fكفتلا
 ةيعونو ةيلامجو ةتيئاقلتو ركفلا ةيلالقتساب فصتيو ،اهكرديو ھتاذ  فرعي ادرف يfادبإلا +Fكفتلا تاراهمل لصحتملا درفلا دعي
 امازل راص ،ةبلطلا نم نFعدبملل ةصاخلا تاجايتحالا يfارت ال ةيميلعتلا جهانملا نوكو ، نFعم +Fثمل ضرعتلا دنع اهحرطي لا راكفالا
 يm نFيئانثتسالا صاخشالا لكف .)47-1999،43 ،يثراحلا( ةيساردلا جهانملا قاطن جراخ نFقوفتملا ةبلطلل انزاوت ققحت جمارب نع ثحبلا
ارصنع مK½ايب نم نولعجي ،ةيعفادلاو ةيصخشلاو ةيلقعلا مK½اردق
ً
 ةينهذ ةلاح ليكشتل اهفيظوتب ةيعادبا ةديدج بلاوق اK¸ف نوجتني 
 .)Berk,1997( ةتوافتم بسنب ةريرقت نكميو ةدالو عادبالا دلوي الف ؛)Sternberg & Lubart,  1991(  مÍKدل ةديرف
 ةكرادم تعستاو درفلا +ك املك عستيو اقيض اهكاردا أدبيو ،ةشاعملا ةتئيبب ةكاكتحا لالخ نم دارفالا دنع تاذلا موهفم لكشتي
 +Fبك ھل +Fكفتلا ميلعتف )2004 ،رهاظلا( ةب ةطيحملا فورظلا لك عم فيكتلا ةلحم ىbا الوصو ،تاراهملاو تا+خلاب ةينغ تائيبب ةطالتخاب
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 درفلا كاردإ ى?ع دامتعالاب ايجيردت وا ايئاجف تاذلا +Fيغت نكميو )1995 ،بيطخلا( ةيلوؤسملاو ةيلالقتسالا ةيمنتو تاذلا ومن يF+ mثأتلا
 .) 1963،دعس( تاقورفلا هذهل ةلبقتو ،ھنم ةيفاقثلا تابلطتملا نFبو ةنيب تاقورفلل
 ،)1981 ،نوسرتاب( ةيمسجلاو ةيعامتجالاو ةيلقعلا اKناوج يm ايوق اطابترا ةيصخشلاب طبترت لا ميهافملا نم تاذلا دعت
 ثيح ؛ركفأ ينأ املاطل دوجوم Øنأ Øعي اذهو .دوجو +Fكفتلاو +Fكفت كشلاف ،كشي ھنأ ادعام ،ء­¬ لك يm كشي نأ ناسنإلا عيطتسي
 Øعي امÄKايغ نأ ذإ ،+Fكفتلاو كشلاب ناررقي ةقيقحلا هذه فاشتكا نأل ،ةفرعملل ةتباث ةيادب نود نم قحلا ىbإ ليبس ال نأ تراكيد ررقي
اموهفم كلتمي يذلا درفلاف )310 ،ت .ب ،حاتفلا دبع( تاذلا بايغ
ً
اطابترا +Âكأ نوكي  ،ھتاذل ايباجيإ 
ً
اصوصخو راكفألاب  
ً
 اK´م ةيعادبالا 
 .)2002 ،رورسلا( نيرخآلا ى?ع ادامتعا+Âكا درفلا نوكي تاذلا هذه سكعبو ،
 سميج ى+Fف ،)دوجوم انأ نذإ ركفأ انأ( تراكيد ةلوقمل حضاولا طبرلا ىرن ،+Fكفتلاب تاذلا ةقالعب نFثحابلا ءارا عالطتسا دعبو
Games اب تاذلا·Kمو ةيلقعلا تايلمعلا ةعومجم ا´Kكفتلا اF+ )1975 ،ديس، Burns,1977( اب·Kوا اbاهدعو .تاذلا ليكشت تايلمع ى 
ايمانيد ارصنع Freud ديروف
ً
 .)1995 ،يقحلا( +Fكفتلا ةيلوؤسم تايكولسلاو تالاعفنالا نوييفرعملا +تعاو )1988 ،دماح( دارفالا ةايحل 
 ما+*حا دعيو .)1989 ،اكشور( تاذلا قيقحت يm ةيساسألا ةوطخلا ي² ةيجاتنإلاو .زاجنإلاو ،عادبإلل كرحملا ي² تاذلا دعتو
 ،راتسلا دبع( .عادبإلاو +Fكفتلا طسوتت لا ةيسفنلا تايلمعلا نم ،ةيلالقتسالاو ءادالا ةيرحو ةيلوؤسملا لمحت درفلا دوعتو تاذلا
1985(. 
 .ةيميداكالا تاذلا نع ةFsمو عدبملا لمعلا يFs mمتلا لالخ نم ةيعامتجالا تاذلا ةيمهأ ى?ع )Sternberg, 1993( غ+ن+Fتس دكؤيو
 طشنلا عيجشتلا :اK´مو ةيوب+*لا اJKيرورضو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ةيصخشلا نيوكت يm لماوع )Sylwester, 1995( +*سيوليس ددح دقو
 ةقايس نع الصفنم +Fغ درفلا +Fكفتف .ايلاعفناو ايفطاع ةنوحشملا ةيسردملا ءاوجألا نع داعتبالاو ،اK¸لع ةرطيسلاو ،اهلبقتو ،انفطاوعل
 .يfامتجالا
  ةقباسلا تاساردلا
 يfادبإلا +Fكفتلاو جزامتملا ملعتلاب ةقلعتملا تاساردلا
 اهفادهأ يm تنيابت ةفلتخم ةيفاقث تائيب نم تانيعب +Fكفتلا تاراهمب جزامتملا ميلعتلا ةقالع ىbا تراشأ لا تاساردلا ي² ة+Fثك
 ةيدابلا يm ةيموكحلا سرادملا يفيساسألا نماثلا فصلا ةبلط نم ةنيع ى?ع تلمع لا ھتسارد يm )2008( ةملاوسلا لمعف .اK½ا+Fغتمو
 ةيمنت يm جزامتم ملعت ميلعت جذومن مادختسا +Fثأت ءاصقتسا وحن مK½اهاجتاو مولعلا ثحبم يm )2008( ةيندرالا ةيقرشلا ةيلامشلا
 ةعومجملا قوفت اهجئاتن زربا نم ناكو ،ةبلاطو ابلاط )138( نم ةنوكم ةساردلا ةنيع تناكو ،ءالؤهل طشنلا ملعتلا ةراثإو ملعلا +Fكفتلا
 .جمان+لل ضرعتت مل لا ةعومجملا ى?ع جزامتملا ملعتلا ميلعتلا جذومنلا مادختساب تسرد لا
 .جزامتم ملعت جمانرب مادختساب ةكرحتملا روصلاو ميهافملا سيردت رثأ  ى?ع فرعتلا ىbا تفده ةسارد )2009( نوسنكيلو ةسارد
ابلاط )14( نم ةساردلا ةنيع تنوكت
ً
 رثأ دوجو ىbإ ةساردلا جئاتن تراشأو ةيناطي+لا زديل ھعماج نم ةليمجلا نونفلا بالط نم ةبلاطو 
 نم بالطلا تاجتنم ةبلطلا جاتنا ةدوج ةساردلا جئاتن تراشا امك ،ةيعادبالا نونفلا بالط تاردق قوفت ى?ع جذومنلا مادختسال يباجيإ
 .+Âكا ةينيسحت حبصتل ةكرحتملا روصلا
 .ةصاخلا ةيب+*لا جمارب ةبلط تا+خ يm جزامتم ملعت جمانرب مادختسا رثأ نع فشكلا تفده ةسارد )2009( نFب ينوه ىرجاو
 جمارب ميدقتب ةينعملا سرادملا  ةبلط نم نFيئانثتسالاو نFيداعلا بالطلا نم ةبلاطو بلاط )416( نم تنوكت ةنيع ى?ع ةساردلا تقبطو
 .نFيداعلا ةنراقم نFيئانثتسالا ةبلطلا حلاصل ةيراكتبإلاو ةيعادبإلا تاردقلا زيزعت يm جمان+لا رود جئاتنلا ترهظا .اكيرما يm ةصاخلا ةيب+*لا
 ىدل ةيعادبإلا ىوتسم ى?ع ةغللا ملعت يm جزامتملا ملعتلا جذومن رثأ نع فشكلا ىbا تفده ةسارد ،)2010( شنفيد ىرجا
ابلاط )216( نم ةنيع ى?ع اهقيبطت متو .بالطلا
ً
 يm .ةيكيرمألا تاعماجلا ىدحإ يm ةيناث ةغلك ةيFsلجنإلا ةغللا ملعت  تاقاسم نم ةبلاطو 
·Kدوجو جمان+لا جئاتن ترهظا بيرجتلا ةيا mزامتلا جمان+لا مادختسال ةيئاصحا ةلالد تاذ ةيباجيا قورف يÝةغللا سيردت ى?ع مئاقلا ي 
   . يÝزملا ملعتلا ةقيرطب ةيناث ةغلب ةيFsلجنإلا
 ةكبشلا ى?ع Øبم جزامتم ملعت جذومن ريوطت رثا نع فشكلا ىbا تفده ةسارد )2011 ( وتينيب موبو غنوسيث مايل نم لك ىرجأو
 ةنيع تقبطو .ةعماجلا بالط ىدل تالكشملا لح تاراهمو يfادبإلا +Fكفتلا تاراهم ريوطتل ةيعادبإلا تالكشملا لح ةيلمع مادختساب
 تمدختسا .ميلعتلا تاينقت يm ءا+خ )5( نم تنوكت ةيناثلاو يوبرت +Fبخ )15( نم ىbوألا ةعومجملا تنوكت ،نFتعومجم ى?ع ةساردلا
 جئاتن زربا ناكو .ي?يصحت رابتخاو ،تالكشملا لحل رابتخاو ،يfادبإلا +Fكفتلل سنروت رابتخاو ،جزامتم ملعتو سيردت جذومن ةساردلا
 ى?ع بالطلا لوصحب تالكشملا لح ةراهمو ،ةيعادبالا ةي+Fكفتلا تاراهملا ىوتسم نFسحتو ريوطتب جزامتملا ميلعتلا جذومن ةردق ةساردلا
 .ةساردلا يm ھقبطملا يfادبإلا +Fكفتلا تارابتخا يmو ،تالكشملا لح تارابتخا يm ةيميداكألا تاقاسملا يm ى?عأ تامالع
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 تاذلا موهفمو جزامتملا ملعتلاب ةقلعتملا تاساردلا
 ةيميلعتلا ةيلمعلا فادها قيقحت يm جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا ميلعتلا ةيجيتا+*سا ةيلعاف )2005( ويرو ايناجرم ةسارد تدكا
 .ةيراهملاو ةيلاعفنالاو ةيلقعلا اKناوج فلتخمب
 سرغ ى?ع لمعت جزامتملا ميلعتلا ى?ع ةدمتعملا ملعتلا ةيجيتا+*سا نا ى?ع )2008( وشتو سكنيلكام ةسارد تدكا دقو ،اذه
 تاراهملاو ةنورملاو ،لمعلاو نيرخالاوحن هاجتالا يm ةديجلا ةيباجيالاو ،لصاوتلا تاراهم اK´مو ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهمو ةيمنتو
    .سفنلاب ةقثلا تاراهمو ،ةيعامتجالا
اعبت تاذلا موهفمو ةيتاذلا ةيوهلا نFبو يÝزم ملعت جمانرب مادختسا نFب ةقالعلا ةساردب )2010( زويه ىرجأ قايسلا اذه يmو
ً
 
 تاعماجلا ىدحإ يm ةبلاطو ابلاط )614( ى?ع ةساردلا تقبط ثيح .يداصتقالا يfامتجالا عضولاو ،قرعلاو رمعلاو سنجلا تا+Fغتمل
 نأو مÄK صاخ يfامتجا تاذ موهفم ىbإ لوصولل ةفلتخم تايجيتا+*سا نومدختسي بالطلا نأ ىbإ ةساردلا جئاتن ترهظاو .ةيناطي+لا
  .جزامتملا ميلعتلا تاقاسم يm بلاطلا ةكراشم ةيناكماب ددحي تاذلا موهفم ىوتسم
 ةردقلا نFبو ةيبوساحلا يÝزملا ملعتلا ةمظنأ مادختسا نFب ةقالعلا نع تناك لاو )2010( ياستو ،ھيش ،واك ةسارد ناف كلذك
 نم ةساردلا ةنيع تغلب .بالطلا ىدل تاذلا موهفم نFسحت ى?ع يÝزملا لماعتلا جمارب ةردقو ،ملعتلا ةيلمع موهفمل يتاذلا يfولا نFسحتب
 جئاتن تنيب .ةينو+*كلالا ةنابتسالا ةساردلا تمدختساو .ةينيصلا تاعطاقملا ىدحإ يm ايلعلا ةيوناثلا سرادملا نم ةبلاطو ابلاط )14263(
 مادختسا نأ ترهظ امك بالطلا ىدل ةفلتخملا تاذلا ميهافم ةيبلت يm ةيلعاف تاذ تناك يÝزملا ملعتلا قرط مادختسا نأ ىbإ ةساردلا
 .بالطلا ىدل ميداكألا تاذلا موهفم نFسحت يm ةلاعف ةليسو ةيلماكتلا تاذلا طئارخ عم يÝزملا ملعتلا
 ةقباسلا تاساردلا ى?ع قيلعتلا
 ميلعتلا جذومن ةسارد ىbإ فده دق اهضعب نأ يfادبإلا +Fكفتلاو جزامتملا ملعتلاب ةقلعتملا تاساردلل قباسلا ضرعلا نم حضتي
 تاساردلا ضعب تلوانت امك ،)2010( شنفيد روغيرج ،)2011( وتينيب موبو غنوسيث مايل ةسارد لثم يfادبإلا +Fكفتلا ى?ع هرثأو جزامتملا
  .)2008( ةملاوسلا ةسارد لثم ملعلا +Fكفتلا تاراهمب ھتقالعو جزامتملا ملعتلا ةقباسلا
 ملعتلا جذومن ةسارد ىbإ فده دق اهضعب نأ حضتي تاذلا موهفمو جزامتملا ملعتلاب ةقلعتملا ةقباسلا تاسرادلل ةبسنلاب امأ
 ةقباسلا تاساردلا ضعب تلوانت امك ،)2010( زويه ةساردو ،)2008( وشتو سكنيلكام ةسارد لثم تاذلا موهفم ى?ع هرثأو جزامتملا
 ةساردو ،ملعتلا ةيلمع موهفمل يتاذلا يfولا نFسحت يm )2010( ياستو ،ھيش ،واك ةسارد لثم ىرخأ تا+Fغتمب ھتقالعو جزامتملا ملعتلا
 .،تاذلا موهفمو ،ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا نFسحت يm )2005( ويرو ايناجرم
 نFب ةبجوملا ةقالعلا ى?ع اK´يب اميف تك+*شا امك .ميلعتلا يm يÝزملا ملعتلا بولسا مادختسا ةيباجياو ةيلعافب تاساردلا تك+*شا
  +Fكفتلاو تاذلا موهفم
 .جمان+لا قيبطت ةقيرطو ،جزامتملا ميلعتلا  ةعيبط مهف يm تاساردلا نم ةيلاحلا ةساردلا تدافتسا دقو
 اهضعبو سرادملا ةبلط لع تناك تانيعلا ضعبو ،نFيداعلا ةبلطلا نمو ،ثانالاو روكذلا نم تانيع تلوانت تاساردلا عيمجو
 .فدهلاو ةنيعلاب اJKقباس نع ةيلاحلا ةساردلا تFsمتو .تاعماجلا ةبلط ى?ع
  تاءارجالاو ةقيرطلا
 ةساردلا دارفأ
ابلاط )56( نم ةساردلا دارفأ نوكت
ً
 ةظفاحم يFs mمتلل يناثلا هللادبع كلملا سرادم يm روكذلا ­Æاسألا رشاعلا فصلا ةبلط نم 
 ىbإ نFتبعشلا عيزوت متو نFتبعش يm ةساردلا ةنيع دارفأ عزوت ثيح ،ةيدصق ةقيرطب مهرايتخا مت ،Æ­2011/ 2012اردلا ماعلل دبرإ
ايئاوشع ةطباضلاو ةيبيرجتلا نFتعومجملا
ً
 .نFتعومجملا ى?ع ةساردلا ةنيع دارفأ عيزوت )1( لودجلا نFبيو ،
 ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةساردلا عومجم ى?ع ةساردلا دارفأ عيزوت )1( لودجلا
 ةبلطلا ددع ةبعشلا مسا ةعومجملا
 26 نFسح رشاع ةيبيرجتلا ةعومجملا
 30 مشاه رشاع ةطباضلا ةعومجملا
 56 مشاهو نFسح عومجملا
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  ةساردلا تاودأ
 جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لا :ىbوألا ةادألا
 جاK´م نم سورد ةثالث ى?ع يوتحي بسوحم «يردت جمانرب دادعإ مت ،ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا بدألا ى?ع ثحابلا عالطإ دعب
 تنيوبروبلا جمانرب( مادختساب ،)ةيعذجلا ايالخلا ،®محلا فصو ،مالسلاو ناذئتسالا بادآ( ي² رشاعلا فصلل هررقملا ةيبرعلا ةغللا
 دعملا )Internet Explorer( جمانرب مادختساب اهضرع نكمي ®ح لقتسم لكشب فلم لك نيزخت ىرجو )صوصنلا جلاعم جمانربو
اصيصخ
ً
اقفو تن+*نالا ةكبش +ع عقاوملا ضرعل 
ً
 :ةيتآلا لحارملل 
ايقرو ةيميلعتلا ةداملا ميمصتو رايتخا ةلحرم :ىbوألا ةلحرملا
ً
. 
 .اينو+*كلا ةيميلعتلا ةداملا دادعإ :ةيناثلا ةلحرملا
 .ةيميلعتلا ةيجم+لا بيرجت :ةثلاثلا ةلحرملا
  ميلعتلا جمان+لا قدص
 ديدعلا ى?عو ميلعتلا لئاسوو ايجولونكتلاو تاكبشلا يm صاصتخالا يوذ نFمكحملا نم ةعومجم ى?ع «يردتلا جمان+لا ضرع مت
 Fsك+*لا :لثم رابتعالا نFعب اهذخأ مت دقو ،تاليدعتلاو تاظحالملا ضعب مهل ناكف  ،ھقدص نم دكاتلل يوب+*لا بناجلا يm نFصصختملا نم
 ةبسانملا تايفلخلاو ناولألا رايتخا مت كلذلو ،ةقوشمو ةلهس ةقيرطب ھعم لماعتلا نم ملعتملا نكمت ةباذج ةقيرطب جمان+لا ذيفنت ى?ع
 رايتخاو ،بلاطلا نهذ تتشت لا دهاشملا ضعب نع داعتبالاو ،تا+Fثأتلا مادختساو ،ملعتملل ةبسنلاب حئارشلا ةفاكل ،رظنلل ةحيرملا
 .ةبسانملا طوطخلا
 )أ( ةيظفللا ةروصلا يfادبإلا +Fكفتلل سناروت رابتخا :ةيناثلا ةادألا
 تاراهم رابتخالا سيقيو ،ةيندرألا ةئيبلل لدعملاو ،ةيظفللا ةروصلا )أ( جذومن يfادبإلا +Fكفتلل سناروت رابتخا مادختسا مت
 :ةيلاتلا +Fكفتلا
 .تباث نمز يF+ mثملل ةعقوتملا تاباجإلا ددع يm لثمتتو :ةقالطلا -أ
 .ددحم Øمز بيترت يm تا+Fثملا نع ةباجالا تاعومجم فينصت يm لثمتتو :ةنورملا -ب
 .اقبسم ددحم تقو يm ةقوبسملا +Fغ ةباجالا درفت ددع يm لثمتتو :ةلاصألا -ج
 ))أ( ةيظفللا ةروصلا( يfادبإلا +Fكفتلل سنروت رابتخا قدص
 :يbاتلاك تناكف رابتخالا اذهل ةي+*موميس صئاصخ جارختسال ةيندرا ةسارد )1983( يطنشلا ىرجأ  
 "أ" ظافلألا ةروص ى?ع نFصوحفملا ةبلطلا اK¸لع لصح لا عادبإلل ةيلكلا تاجردلا نFب طابترالا لماعم باسح لالخ نم :كحملا قدص
 .)0.05 = 0( ةيئاصحإ ةلالد تاذ ةميق ي²و ،)0.70( طابترالا لماعم غلب ثيح ،مK¸ملعم تاريدقت مئاوق يm اK¸لع اولصح لا تاجردلاو
 ةنورملاو ةقالطلا تاراهم ى?ع ةيعرفلا نFصوحفملا تاجرد نFب )يطنشلا( لبق نم طابترالا لماعم باسح مت ،ي?خادلا قاستالا امأ 
 نFصوحفملا تاجرد نFب طابترالا تالماعم ميق تحوارتو .دحاولا رابتخالا ى?ع ةيلكلا ةجردلا عم رابتخا لك يm اK¸لع اولصح لا ةلاصألاو
 ةقالطلا دعبل تناكو ،)0.75-0.40( نFب يfادبإلا +Fكفتلل سناروت رابتخال ةيظفللا ةروصلا ى?ع دحاولا رابتخالل ةيلكلا ةجردلاو ةيعرفلا
 ميق امأ  .ةيئاصحإ ةلالد تاذ اهعيمجو ،)0.72-0.49( نFب تحوا+*ف ةلاصألا دعب امأ ،)0.62-0.40( نFب ةنورملا دعبلو ،)0.75-0.46( نFب
 ةيلكلا ةجردلا عم رابتخا لك يm ةبلطلا اK¸لع لصح لا )ةلاصألاو ،ةنورملاو ،ةقالطلا( ةيعرفلا نFصوحفملا تاجرد نFب طابترالا تالماعم
 .ةيئاصحإ ةلالد تاذ اهعيمجو )0.84-0.37( نFب تحوارت دقف ،عادبإلا رابتخال
 ))أ( ةيظفللا ةروصلا( يfادبإلا +Fكفتلل سنروت رابتخا تابث
 ةنيع ى?ع رابتخالا ةداعإ ةقيرط مادختساب ،يfادبإلا +Fكفتلل سناروت تارابتخال تابثلا لماعم جارختساب )1983( يطنشلا ماق
ابلاط )120( نم ةنوكم
ً
 +Fكفتلا رابتخال ةيلكلا ةجردلا تابث لماعم نأ نFبتو ،لوألا قيبطتلا نم دحاو عوبسأ ھتدم Øمز قرافب ،ةبلاطو 
 ،بيت+*لا ى?ع ةلاصألاو ةنورملاو ةقالطلا )0.38 ،0.73 ،0.74 ( رابتخالا داعبأ نم دعب لكل تابثلا لماعم ناك نFح يm ،)0.70( ناك يfادبإلا
 ةساردو ،)0.83( غلب ثيح )2003( ةراشب ةسارد لثم ةيندرألا ةئيبلا يm تاسارد ضعب يm رهظ امك تابث تالالد رابتخالا اذهل نأ نFبتو
 .)74 ،0( غلب ثيح )Ø )2008يوبعلا ةساردو ،)0.87( غلب ثيح )2004( ةنراوج
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ابلاط )39( نم نوكتت ةساردلا ةنيع جراخ نم ةيعالطتسا ةنيع ى?ع ھقيبطت ىرج ةساردلا هذه يm رابتخالا تابث نم دكأتللو
ً
 نم 
 +Fكفتلا رابتخال ةيلكلا ةجردلا تابث لماعم نأ نFبتو ،)Pearson Correlation( نوس+Fب طابترا لماعم باسح متو ،Fsمتلا سرادم ةبلط
   .)0.745( غلب لكك يfادبإلا
  تاذلا موهفم سايقم :ةثلاثلا ةادألا
 ضعب ىbا عوجرلاو، تاذلا موهفم عوضوم تلوانت لا ثوحبلاو تاساردلا ى?ع عالطالا دعب تاذلا موهفم سايقم ثحابلا دعا 
 ةيساسا داعبا ةعبرا تددح سيياقملا هذه ءوض يmو ،) لي+ج ،نارهز (  لثم سيياقملا هذه نمو ،  عوضوملا اذه تلوانت لا سيياقملا
 ةرقف )48( ةيئاK´لا ھتروص يm سايقملا  تارقف ددع غلبو )يbاعفنالاو ،ميداكالاو ،سفنلاب ةقثلاو ،يfامتجالا( ي²و تاذلا موهفم سايقمل
 . ةعبرالا سايقملا داعبا ى?ع ةعزوم
 تاذلا موهفم سايقم قدص
 مK´م بلطو ،ھقدص نم دكأتلل ةفلتخم تاصصخت يm سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم  ةرشع ى?ع ةيلوألا ھتروصب سايقملا ضرع
 ى?ع ءاقبالا مت ثيح ،اK¸ف ةغللاو ةغايصلا ةقدو ھسيقت يذلا لاجملا ىbإ اàKامتنا ىدمو تارقفلا هذه لوح مK½اليدعتو مàKارآ ءادبإ
 . ةبسنلا هذه نم لقا ى?ع تلصح لا تارقفلا داعبتسا متو ،اJKبسانمو اهحوضو ى?ع نFمكحملا نم +Âكاف %80 عمجا لا تارقفلا
 تاذلا موهفم سايقم تابث
 افلأ خابنورك ةلداعم مادختساب ي?خادلا قاستالا لماعمو( ةادألل ةداعإلا تابث لماعم ةداعبالو الماك سايقملل تابثلا باسح مت
 .)2( لودج يm حضوم وه امك
 لكك سايقمللو تاذلا موهفم سايقم داعبأ نم دعُب لكل ي?خادلا قاستالاو ةداعإلا تابث تالماعم )2( لودج
 ةداعإلا تابث لماعم تارقفلا ددع دعُبلا
 قاستالا تابث لماعم
 ي?خادلا
 0.90 0.85 16 يfامتجالا
 0.84 0.80 11 سفنلاب ةقثلا
 0.87 0.81 12 ميداكألا
 0.90 0.82 9 يbاعفنالا
 0.91 0.85 48  لككسايقملا
  ةساردلا تا+Fغتم
 ةيتآلا تا+Fغتملا ى?ع ةساردلا تلمتشا
  .جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا بيردتلا جمان+لا :لقتسملا +Fغتملا :الوأ
 ةعباتلا تا+Fغتملا ايناث
  .يfادبإلا +Fكفتل تاراهما -
 .تاذلا موهفم -
 ةساردلا ميمصت
 .)1( لكشلا يm حضوملا يئاصحإلا ميمصتلا مادختسا مت
 2O __ 1O  1GR ةطباضلا ةعومجملا
 2O X 1O 2GR  ةيبيرجتلا ةعومجملا
 ةيئاصحإلا ةجلاعملا
 .ةساردلا ةلئسأ نع ةباجالل )T. test( رابتخاو ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا  مادختسا مت
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  ةساردلا جئاتن
  لوألا لاؤسلا جئاتن
 رابتخا ى?ع ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةعومجملا ءادأ نFب )α = 0.05( ةيئاصحإلا ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له"
   ؟جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لل ىزعت يfادبإلا +Fكفتلا تاراهم
 ةطباضلا ةعومجملاو ةيبيرجتلا ةعومجملا ءادأل ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا جارختسا مت لاؤسلا اذه نع ةباجإلل
 مت ةيباسحلا تاطسوتملا نFب ةيئاصحإلا قورفلا نايبلو ،ةعومجملا +Fغتم بسح لكك رابتخالاو يfادبإلا +Fكفتلا تاراهم رابتخا ى?ع
 :كلذ حضوي )3( لودجلاو "ت" رابتخا مادختسا
 +Fكفتلا رابتخا ى?ع ةساردلا ةنيع دارفأ ءادأ ى?ع ةعومجملا رثأل "ت" رابتخاو ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا )3( لودج













 000. 54 4.372- 10.46 44.23 30 ةطباض  ةقالط
    11.78 57.23 26 ةيبيرجت
 000. 54 6.590- 3.75 18.33 30 ةطباض  ةنورم
    3.66 24.88 26 ةيبيرجت
 000. 54 6.035- 1.56 6.80 30 ةطباض  ةلاصا
    1.48 9.27 26 ةيبيرجت
 يfادبالا +Fكفتلا
  ي?كلا
 000. 54 5.752- 13.19 69.36 30 ةطباض
    15.46 91.38 26 ةيبيرجت
 
 +Fكفتلل ةيعرفلا تاراهملا عيمج يm ميلعتلا جمان+لل ىزعت ) 0.05 = ( ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو )3( لودجلا نم نFبتي
 دارفأب ةنراقم جزامتملا ميلعتلا مادختساب اوسرد نيذلا ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ حلاصل قورفلا تءاجو ةيلكلا ةجردلا ى?عو يfادبإلا
 ،24.88 ،57.23( ةيباسحلا تاطسوتملا ى?ع ةيبيرجتلا ةعومجملا تلصح ثيح ،ةيدايتعالا ةقيرطلاب اوسرد نيذلا ةطباضلا ةعومجملا
 ى?ع ةطباضلا ةعومجملا تلصح امك ،)ةلاصألا ،ةنورملا ،ةقالطلا( ي²و يfادبإلا +Fكفتلا ةراهم نم ةراهم لك ى?ع بيت+*لابو )9.27
 Øعي امم .) 0.05 = ( ةلالدلا ىوتسم نم لقا ةيئاصحإلا ةلالدلا ميق تناك ثيح )6.80 ،48.33 ،44.23( ةيتآلا ةيباسحلا تاطسوتملا
الاعف ناك جمان+لا نأ
ً
 mكفتلا تاراهم ريوطت يF+ ادبإلاfةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ىدل ي.   
 يناثلا لاؤسلا جئاتن
 ةيبيرجتلا ةعومجملا ءادأ نFب )α = 0.05( ةيئاصحإلا ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له" يناثلا لاؤسلا
  ؟جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لل ىزعت تاذلا موهفم سايقم ى?ع ةطباضلاو
 ةطباضلا ةعومجملاو ةيبيرجتلا ةعومجملا ءادأل ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا جارختسا مت لاؤسلا اذه نع ةباجإلل
 "ت" رابتخا مادختسا مت ةيباسحلا تاطسوتملا هذه نFب قورفلا ةلالد نايبلو ،ةعومجملا +Fغتم بسح  ةداعبا ى?عو ي?كلا  سايقملا ى?ع
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 تاذلا موهفم سايقم ى?ع ةساردلا ةنيع دارفأ ءادأل ةعومجملا رثأل "ت" رابتخاو ةيرايعملا تافارحنالاو ةيباسحلا تاطسوتملا )4( لودج













 000. 54 6.997- 27. 3.02 30 ةطباض  يfامتجا
    25. 3.50 26 ةيبيرجت
  ةقت
 
 000. 54 8.737- 32. 2.98 30 ةطباض
    32. 3.73 26 ةيبيرجت
 000. 54 7.205- 37. 4.05 30 ةطباض  ميداكا
    26. 4.68 26 ةيبيرجت
 000. 54 5.707- 52. 3.26 30 ةطباض  يbاعفنا
    38. 3.96 26 ةيبيرجت
 000. 54 8.183- 32. 3.33 30 ةطباض  لكك تاذلا موهفم
    26. 3.97 26 ةيبيرجت
 
 يmو ،تاذلا موهفم داعبأ عيمج يm ةعومجملا +Fغتمل ىزعت ) 0.05 = ( ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو )4( لودجلا نم نFبتي
 ةنراقم جزامتملا ميلعتلا مادختساب اوسرد نيذلا ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ حلاصل قورفلا تءاجو ،ي?كلا تاذلا موهفمل ةيلكلا ةجردلا
 ،3.73 ،3.50( ةيباسحلا تاطسوتملا ى?ع ةيبيرجتلا ةعومجملا تلصح ثيح ،ةيدايتعالا ةقيرطلاب اوسرد نيذلا ةطباضلا ةعومجملا دارفأب
 تلصح امك ،)يbاعفنالا ،ميداكألا ،سفنلاب ةقثلا ،يfامتجالا( ي²و تاذلا موهفم سايقم داعبأ نم دعب لك ى?ع بيت+*لابو )3.96 ،4.68
 ةقثلا ،يfامتجالا( تاذلا موهفم سايقم داعبأ ى?ع )3.26 ،4.05 ،2.98 ،3.02( ةيتآلا ةيباسحلا تاطسوتملا ى?ع ةطباضلا ةعومجملا
 جمان+لا ةيلاعف ىbإ +Fشي اذهو ) 0.05 = ( ةلالدلا ىوتسم نم لقا ةيئاصحإلا ةلالدلا ميق تناك ثيح )يbاعفنالا ،ميداكألا ،سفنلاب
  .ةيبيرجتلا ةعومجملا دارفأ ىدل تاذلا موهفم داعبأ نFسحت يm ميلعتلا
 جـئاتنلا ةـشقانم
 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له" :ى?ع صني يذلاو لوألا لاؤسلا جئاتن" :لوألا لاؤسلا جئاتنل ةشقانم
 ؟"«يردتلا جمان+لل ىزعت يfادبإلا +Fكفتلا تاراهم رابتخا ى?ع ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةعومجملا ءادأ نFب )α = 0.05( ةيئاصحإلا
 ةيبيرجتلا( نFتعومجملا بالط ءادأ طسوتم نFب )α = 0.05( ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو "ت" رابتخا  جئاتن تتبثا
 يباسحلا طسوتملا غلبو .ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصلو «يردتلا جمان+لل ىزعت يfادبإلا +Fكفتلا رابتخال يدعبلا رابتخالا ى?ع )ةطباضلاو
 . )69.36( ةطباضلا ةعومجملا بالط ءادأ طسوتم غلب نFح يm ،)91.38( يدعبلا رابتخالا يm ةيبيرجتلا ةعومجملا بالط ءادأل
 ى?ع جزامتملا ملعتلا جذومن ةردقو ةيلعافب اهجئاتن يm )2011( وتينيب موبو غنوسيث مايل ةسارد ةترهظا ام عم ةجيتنلا هذه تقفتاو
 ةيباجيإ راثأ اهراهظاب )2010( شنفيدروغيرج ةسارد ةجيتن ةتدكا ام اذهو .ةبلطلل تالكشملا لحو يfادبإلا +Fكفتلا يتراهم نم لك نFسحت
mلجنإلا ةغللا سيردت ى?ع مئاقلا جزامتملا ملعتلا جذومن مادختسا يFsةيناث ةغلب ةي mسحت يFثملل ةيعادبا لولح ميدقتب ةبلطلا ةردق نF+تا 
ايئاصحإ لاد يباجيإ رثأ دوجو تنيب لاو )2009( نوسنكيلو ةسارد ةجيتن عم ةجيتنلا تقفتا امك .ةيفصلا ةفرغلا يm اهل وضرعت لا
ً
 
 نأ تنيب لاو )2009( نFب ينوه ةسارد جئاتن عم كلذك قفتتو ةبلطلل ةيعادبإلا تاراهملاا نFسحت يm جزامتملا ملعتلا جذومن مادختسال
 جزامتملا ملعتلا جمانرب رثأ ناكو ةساردلا يm نFكراشملا بالطلا ىدل ةيراكتبالاو ةيعادبإلا تاردقلا زيزعت ى?ع لمع جزامتملا ملعتلا جمانرب
 .نFيداعلا بالطلا عم ةنراقم نFيئانثتسالا بالطلا ىدل ةيلعاف +Âكأ ناك
 ةقيرطلا هذه صئاصخل ةطشن ملعت تائيب ةئيK½ ى?ع دعاس جزامتملا ميلعتلا ةقيرط مادختسا ىbإ ةجيتنلا هذه ىزعت نأ نكميو
mف ،ةيباجيا ملعت تاخانمو تائيب داجيا يå ب جمدتFكأ نÂ+ ةيجيتا+*سالا هذه دعاستف ،ملعتلا قرط نم ةقيرط نم mنم صلختلا ي 
 موقي ةناف ةتعتمو ملعتلا ةيرحب رعشي امنيح بلاطلاو ،ةرضاحملا بولسا دمتعت لاو  ةيدايتعالا ةقيرطلاب ةبلطلل ةيبلسلا ملعتلا رهاظم
 كاردإ نم ديزتو يتاذلا ملعتلاب حمست ميلعتلا يm ةجزامتملا ةقيرطلاو ،ةديدج ملعت بيلسا يm اهفيظوتو تا+خ نم ةيدل لم رامثتساب
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 مهفلا ةدايز ىbا يدؤي يذلا رمالا ،لعافتلا صرف ةبلطلل حيتي نFملعملا دوجوب بيساوحلاب سوردلا سيردت نا ىbإ ةفاضإ
 .مÍKدل ةيعادبالا تاراهملا زيزعتو ةيعفادلاو باعيتسالاو
ايناث
ً
 ةعومجملا ءادأ نFب )α = 0.05( ةيئاصحإلا ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت له" :يناثلا لاؤسلا جئاتن ةشقانم :
ت تاذلا موهفم سايقم ى?ع ةطباضلاو ةيبيرجتلا
ُ
  ؟جزامتملا ميلعتلا ى?ع مئاقلا «يردتلا جمان+لل ىزع
 ةيبيرجتلا( نFتعومجملا بالط ءادأ طسوتم نFب )α = 0.05( دنع ايئاصحإ ةلالدلا قورفلا دوجوب "ت" رابتخا جئاتن تصلخ
 يباسحلا طسوتملا غلب ثيح ةيبيرجتلا ةعومجملا حلاصلو «يردتلا جمان+لل ىزعت تاذلا موهفم رابتخال يدعبلا رابتخالا ى?ع )ةطباضلاو
 +Fشي امم )3.33( ةطباضلا ةعومجملا ةبلط ءادأ طسوتم ناك نFح يm ،)3.97( يدعبلا رابتخالا ى?ع ةيبيرجتلا ةعومجملا يm بالطلا ءادأل
  .تاذلا موهفم ةيمنت يm جزامتملا ميلعتلا ةقيرطب تسرد لا ةيبيرجتلا ةعومجملا قوفت ىbإ
 مادختساب نوموقي يÝزملا ملعتلا داوم يm نFلجسملا ةبلطلا نا تنيب لاو )2010( زويه ةسارد جئاتن عم ةقباسلا ةجيتنلا قفتتو
اصاخ يfامتجا تاذ موهفم ليصحتل تايجيتا+*سالا فلتخم
ً
 ÄKكراشم ةيلع فقوتي يذلا وه موهفملا اذه ناو مJKم mملعتلا تاقاسم ي 
  .يÝزملا
 ،ياستو ،ھيش ،واك( ةساردو ،)2005 ،ويرو ايناجرم( ،)2008( وشتو سكنيلكام  نم لك ةسارد جئاتن عم ةجيتنلا هذه قفتت و
 ى?ع ةئاوتحال جمان+لا يm ةح+*قملا تاذلا موهفم بناوج عيمج نFسحتو ةيمنت ى?ع ةرداق تناك يÝزملا ملعتلا ةقيرط نأ تنيب لا )2010
 لمعلاب ةروعشو ،ةسفنب بلاطلا ةقث ةيمنت نم ةبلطلا سوفن يm ميلعتلا بوساحلا ةك+*ي يذلا رثالل ،تاذلا رود زيزعت اK·اش نم ةطشنا
 ةيباجيالا ةيخانملا ءاوجالا يm ةتكراشمو ةتئافكو ةتاكردم عفر يm بلاطلا رود نم ززعي يذلاو ميلعتلا يm ةعتملاو ةيرحلا دوجول ،لجخ نود
mميلعتلا ي ÄKةيجيتا+*سالا هذ.  
 ى?ع لابقالا ى?ع بلاطلا دعاس ةطشنالاو بيلاسالا يm عونت نم ھيوتحي امو ميلعتلا جمان+لا نا ىbا جئاتنلا هذه عاجرا نكميو
 طباورو عقاومو روصو تاوصا نم ملعتلا ةئيبل ةمعادلا تارثؤملا دوجوو ،ةبلطلا ةابتنا بذج يm ةيصاخ نم بوساحلل امل ملعتلا
 ةقيرط نا امك ،ةيدل تاذلا موهفم ةيوقت يm دعاسم لماعك اهجاتحي لا تامولعملاو تاراهملا باستكا ىbا ةدوقتو بلاطلا دعاست ةفلتخم
 نأ امك .بيردتلا ءانثا ةيملعلا ةداملا يوتحت لا ةطشنالل ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلاب ةدوزم جمان+لا لالخ نم ةيميلعتلا جزامتملا ملعتلا
 ةيمنت ى?ع ةردقلا مÍKدل ناب مهرعشاو ،ةبلطلا رعاشم ززع ملعتلا تا+Fثم ةبلطلا ةب ىقلتي ناك يذلا ناكملا ةداس لا نواعتلا ءاوجا
 ىوتسم عفر يm مهاست ةديدج راكفا حرط ىbا مهدوقي نا نكمي ام لك قالطإو جمان+لا عم لعافتلل مهاعد امم ،مJKيصخش بناوج عيمج
 .مÍKدل تاذلا موهفم
 ةقالعلا نأب لوقلا اننكميف ،جمان+لا اذه ةركف اK¸لع تماق لا ةفسلفلا ي²و ملعملا رود ءاغلا مدع دنع لوقلا اننكمي ا+Fخاو
 عوقولا لاح مهحامج حبك نم فوخ نودبو تناك امهم مهراكفاب ةكراشملا ةبلطلل حمس ملعملاو ةبلطلا نFب يباجيالاو ديجلا يدولا خانملاو
mكلذ لك مهاسو .ةئطاخ ةباجا ي mسحت يFو ةيبيرجتلا ةعومجملا ةبلط ىدل تاذلا موهفم ،زيزعتو نmةطاسب نأ امك ،مهسفنأل مهريدقت ي 
 فادهالا ىbا ھهابتنا زكري بلاطلا لعج ىbا امهرودب نادوقت ناتللاو ةعتملاو حرفلل ةادأ ةيميلعتلا ةداملا نم لعج ھحوضوو جمان+لا
 .اهقيقحت ىbا يµسلاو ةددحملا
  ةيبرعلا عجارملا
 ،ةرهاقلا ،باتكلا ملاع ،1ط ،اهميوقت-اهقيبطت-اهرشن– اهجاتنإ – اهميمصت: ةينو+*كلالا تاررقملا .)2009( .بيرغلا ،ليعامسإ .1
 .رصم
 .نامع :ركفلا راد ،)3ط( ،قوفتلاو عادبإلاو ةبهوملا .)2008( .يÀتف ،ناورج .2
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا ،يرقشلا ةبتكم ،2ط ،+Fكفتلا ميلعت  .)2001( .ميهاربإ ،يثراحلا  .3
 www.alqurtubischool.com  «طرقلا ةسردم عقوم ،«ظ وبأ ،ايلقع نFقوفتملا ةئف " .)2001( .دماح .4
 ،2ددعلا ،ةيب+*لا ةيلك ةلجم ،ةيلاثملاو عقاولا نFب نFملعملل يوب+*لا كولسلاو تاذلا موهفم" .)1976( .نارهز مالسلا دبع دماح .5
 . ضايرلا .  زيزعلا دبع كلملا ةعماج
 .ةيردنكسإلا ، باتكلل ةيردنكسإلا زكرم ،جالعلاو صيخشتلا ،­Îفنلا بارطضالا .)1995 ( .تفلا ،يقحلا .6
  .تارامإلا ،1ط ،يµماجلا باتكلا راد ،ھتايجيتا+*ساو سيردتلا قئارط .)2001( .أ ،دومحم دمحم ،ةليحلا .7
 ،بلح ،عيزوتلاو رشنلل عاعش ،يèيتلا ®Øم ،ي?ئاولا ملاسو ،­Æوملا ي?علا ةمجرت ،ينو+*كلالا ملعتلا تايجيتا+*سا .)2005(.ردب ،ناخ .8
 .ايروس
 ةبلط ىدل يfادبإلا +Fكفتلا ةيمنت ى?ع نسحلاو تامولعملاو لعافتلاو تاراهمل «يردت جمانرب رثأ" .)1995( .نيدلا دعس دئار ،بيطخلا .9
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 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،رورسلا لياه ايدان :ةمجرت ،عبارلا ءزجلا ،+Fكفتلا ميلعتل تروكلا جمانرب .)1998( .ب ،دراودإ ،ونوبيد .10
 .1ط ،نامع ،عيزوتلاو
 .ةفرعملا ملاع راد :تيوكلا .صاخلاو ماعلا عادبإلا .)1989( .ردنسكلا ،اكشور .11
 .ةرهاقلا ،ةسماخلا ةعبطلا ،بتكلا ملاع ،)ةقهارملاو ةلوفطلا( ومنلا سفن ملع .)1985( .مالسلا دبع دماح ،نارهز .12
  .3ط ،نامع ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،نFبوهوملاو نيFsمتملا ةيبرت ىbإ لخدم .)2002( .ايدان ،رورسلا .13
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 .ةرهاقلا ،ةيبرعلا ةضK´لا راد ، اK½ايرظن ،اهسايق ،اK½اددحم ،ةيصخشلا ةيجولوكيس .)1975( .مينغ دومحم ديس .15
 :ناونعب ةودن ،جزامتملا ملعتملا وأ طئاسولا ددعتملا ينو+*كلالا ملعتلا يbاعلا ملعتلا يm ةثيدحلا طامنألا .)2007( .يدنطسق ،ي?موش .16
 .محل تيب ةعماج ،ميداكألا دامتعالاو ملعتلا ةدوج نامض
 ءايFsفلل يناثلا رمتؤملا .مولعلا سيردت يm ةيلمعلا تا+تخملا رود :سيردتلا يm ةثيدحلا قرطلا مادختسا ةيمهأ .)2002( .دمحأ ،رهاط .17
 .ناريزح ،رصم .مولعلاو
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